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Abstract
This qualitative study aimed to further understand and explore the different perspectives that
young and old adults have regarding the process of dying , respectively how young and old
adults perceive and understand the process of dying, their thoughts, feelings and beliefs
regarding the personal death and the death of loved ones, the connection between life and death
cycle, their insights regarding the pivotal role that culture has on the way how people approach
death, different coping mechanisms when facing loss, the idea of afterlife and perspectives for
the idea of being immortal. In this research study participated 8 young adults (4 women and 4
men; 24-29 years old) and 7 old adults (3 women and 4 men; 65-72 years old). All participants
were from Kosovo and were recruited through snowball sampling method. The data were
collected through semi-structured interviews which lasted around 15- 40 minutes. The data
gathered from semi-structured interviews were analyzed through Thematic Analysis.
After the data coding, seven themes were generated: Appreciation for being alive, Life and
Death Cycle, The meaning of Death, Afterlife, The universal fear of dying, Coping with the
process of dying and The idea of being immortal.
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Introduction
The process of dying is considered a universal and general threat with an eclectic impact
on human’s wellbeing. Why death is being considered as one of the most threatening processes?
According to some studies it is because “the uncertainty it entails” (Hohman& Hogg, 2011),
because it reduces the ability to find meaning (Heine, Proulx, &Vohs, 2006 as cited in
Pyszcynski, Solomon & Greenberg, 2015); it is a process which we cannot control (Fritsche,
Jonas, &Fankhanel, 2008) and it has a large impact on social relationships and in our sense of
belonging as well (Leary, 2004). Self-awareness as one of the most precious ability that humans
have also serves as a death-reminder, making us understand that our existence is not perpetual
and some day we will inevitably diminish and die. In this account, death becomes frightful or
“the loneliest event of our life” because not only separates an individual from others, but also
from the world itself (Yalom, 2008). This study provides a wide perspective regarding the
process of dying and the different ways how people approach and cope with this process. In this
regard, throughout this study will be discussed the different insights that people have regarding
death, the pivotal role that culture has on the way how individuals approach and cope with death,
the different theories which further explain how people rely on certain cultural worldviews and
also the different perspectives that young and old adults have when dealing with personal death
or the death of their loved ones.
Although the process of dying is perceived as dreadful event, it is not irrational to be
afraid from death since an individual not only finds it hard to face the fact that someday he/she
will seize to exist, but also he/she will constantly have the insecurity of what will happen after he
dies and the feeling of sadness for the loss of many valuable things and beloved ones. One of the
reasons why death remains an unpleasant process it has to do with the fact that our unconscious
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mind is not capable to perceive the ending of our own life, and if our life has to end than it might
be caused by an external factor or by somebody else. It is just inconceivable for our unconscious
mind to imagine death in regard to ourselves from a natural cause (e.g. the old age). Thus, death
in itself is perceived by people as something scary, threatening, unfair or even a punishment act.
Despite all the evidences that after a time death might occur to us, we keep denying the fact of
mortality. Instead, we have the need to convince our self that death might happen to someone
else and we hold on to the idea of being immune from this process or in the image of us being
immortal. (Kubler-Ross, 1969). In a qualitative study conducted by Beth (2010), when
participants were asked about the most fearsome aspects of death, the generated themes
regarding this question included: Uncertainty of death (not knowing when and how the
individual will die), Unknown afterlife (fear from the unknown-if there is an afterlife, the
uncertainty whether heaven and hell truly exist and what happens with our soul), Unfulfilled life
(being afraid of dying especially in a young age, without being able to accomplish several life
goals), Finality of Death ( Believing in afterlife but being afraid from the perceived nothingness
that death brings, finding difficult to accept the fact that life is over and that suddenly we stop
thinking and feeling), Loss of loved ones ( the pain of both leaving loved ones behind when they
die and the pain of loss when the loved one dies; being more concerned for the death of the loved
ones than for the personal death).
Culture has a pivotal role on how an individual might approach death and what kind of
cultural worldviews a person chooses to maintain when confronting death. The explanations or
approaches towards the process of dying constructed by a certain culture may contribute on
repressing the fear from dying or encouraging people to not be afraid from this process. Whether
a culture induces repression of feelings, fear from death or encouragement to see this process in
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different perspective, the main aim is to develop a system of thoughts and beliefs which offer
people a possibility to find meaning and have a sense of belonging. Consistent with this, early
societies have developed different religions which offered comfort and hope for life after death,
an eternal soul or a cycle of rebirth through enlightenment or nirvana (Moore and Williamson,
2003).Culture shapes the way how an individual not only perceives the process of dying but also
how an individual copes with loss and bereavement, since both death and bereavement do not
occur in a social vacuum. Hence, social context largely influence how groups of people deal with
these phenomena. Moreover each culture is unique, meaning that different cultures express
different ways of perceiving the process of dying with different social responses to loss
(Thompson, Allan, Carverhill et. al, 2016). Despite the fact that each culture or society
approaches the process of dying in different ways, most societies tend to avoid the topic of death
and especially when it comes to explain this process to children. Kubler-Ross (1963) also claims
that society tends to perceive death as taboo and children are usually excluded with the pretext
that explaining to children what really happened might be too much for them. By not giving a
proper explanation they will end up being confused or scared from the idea of dying.
Terror Management Theory (TMT)
According to Terror Management Theory (Solomon, Pyszcynski&Greenberg, 1991,
Pyszcynski et al,. 2015), despite the instinctive drive of survival, individuals systematically are
faced with the fact that death is unavoidable process. Humans are afraid from the idea of
nonexistence respectively the fear of annihilation; the fact that someday our mind, body and
spirit will seize to exist. Terror management theorists claim that in order to manage the idea of
our mortality, individuals usually develop and absorb some general “Cultural worldviews” (e.g.
religion, ethnicity, other cultural norms and shared values) which fulfill their need of belonging
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in the community. Such ideas and beliefs include: (1) a theory of reality which offers a meaning
and purpose of life, (2) some sort of standards/norms by which humans can live in comfort and
are used to evaluate human behavior and (3) the hope for literal or symbolic immortality to those
who embrace and live by these standards. On this account, the literal immortality represents the
religious aspects of cultural worldviews which embraces and supports the idea of life after death
and the existence of heaven, reincarnation or other types of afterlives that humans have
developed and maintained throughout centuries. Symbolic immortality has to do with the idea of
belonging somewhere greater than oneself which will continue to exist even after the individual
dies. Hence, different people contribute in several ways in the community with the desire to be
remembered for an eternity. In this context, they leave behind their fortune, family, monuments
or other things that persist throughout the time such as books, pictures, music and memorable
acts. In order to enhance their certainty, people who live by these standards seek for
confirmation by other people; meaning that they will cooperate more with people who share the
same values and avoid others who have different worldviews. Generating certain beliefs, values
and norms and also believing in the cultural systems, help individuals find meaning for their life,
having the sense of belonging, relieving anxiety and creating the illusion of being protected from
death (Pyszcynski, Solomon and Greenberg, 2015). TMT suggests that old people have already
achieved their life goals and when confronted with death-reminders, they seem to accept this fact
easier than young people. Respectively, old people are more willing to contribute and help the
future generations by becoming more prosocial and with a desire to leave an impact in their
community that will last forever (Maxfield, Greenberg, Pyszcynski et al., 2014)
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Approaching and Coping with the process of death
Since death is an unknown and complex process, the way how a person understands
mortality determines not only how he/she reacts or copes with this process but also how
functional he/she is in everyday life. Thus, death attitudes define the personal meaning and our
striving to find purpose (Neimeyer, 2005). When thinking about the process of dying or coping
with the loss of a beloved one, Davis and Nolen-Hoeksena (2001) have suggested that the
process of understanding death or the effort to give a meaning for this process, may help an
individual emerge two coping functions: (1) when dealing with an unexpected or traumatic
death, a person might feel lost and will question all his/her beliefs and assumptions about the
world and how life functions. In this case, the first coping function is to search for a personal
meaning for the death or to find an approach that best suits individual’s worldviews or beliefs.
Such approach towards death usually is beyond the medical explanations or natural causes and is
related more with a philosophical or spiritual explanation. People usually find satisfactory
meaning for the process of dying through religion or spirituality; (2) the second coping function
on trying to give death a proper meaning is to help the bereaved individual acknowledge that
dealing with this process as difficult as it may seem, it is also beneficial. Respectively, finding a
satisfactory meaning contributes on personal growth and resilience. Moreover, this process might
serve on increasing awareness for other important things in life or to cherish other important
personal relationships (Davis and Nolen-Hoeksena, 2001). Together with coping functions,
finding meaning from the process of dying and mortal salience contribute even more on having
the desire and willingness for social interactions (Taubman-Ben-Ari, Findler, &Mikulincer,
2002), desire for intimacy in romantic relationships (Mikulincer& Florian, 2000), or desire to
have children and taking care of them (Wisman& Goldenberg, 2005).Becoming aware about
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death and accepting it as part of the life cycle may serve as an awakening experience which can
motivate an individual undertake significant life changes, taking responsibility for his/her
actions, constantly striving for a life purpose and being more willing towards building an
authentic life (Yalom, 2008).
When confronting death because of a terminal illness or dealing with the loss of a loved
one, there are five stages of psychological confrontation which an individual goes through.
Bowlby (1983) proposed five stages of grief due to the loss of a loved one whereas Kubler-Ross
(1963) suggested five stages in terms of coping mechanisms when dealing with a terminal
illness, respectively being faced with personal death. In the case of bereavement, the first stage is
called dulling of sensitivity in which grievers are confused, face difficulty to accept the loss and
do not seem to have any emotional reactions even-though there are cases when individuals
experience also outbreaks of anger, intense pain or panic attacks. The second stage is called
longing and search for the lost one where grievers are faced more with the fact that the loved one
will not return. During this phase there is an intense pain and yearning for the loved one but also
this stage might be associated with feelings of anger and questioning why the loved one had to
pass away. The third stage is negotiation where grievers want to arrive at a pact to recover the
loved one. The fourth stage is disorganization and despair where grievers truly acknowledge the
reality and convince themselves for the loss. This phase is associated with deep pain, weeping,
despair and depressed feelings. The fifth phase and the last one is acceptance and reorganization
where grievers accept the death of the loved one and make effort to move on by reconstructing
their life (Bowlby, 1983 as cited in Abengozar, Bueno & Vega, 1999).
According to Kubler-Ross (1963), when dealing with personal death, the first stage is
Denial where the patient finds it impossible to accept the fact that he/she is about to die. The
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shocking news is usually followed by the expression of: “No, not me, it cannot be true! The
patient finds himself in a complete denial and will make many efforts on finding other
possibilities to recover from the certain illness. The first stage of denial is replaced later by the
stage of Anger where the patient experiences feelings of anger, rage and resentment. While the
first stage is characterized with “Not me, it cannot be true”, in the second stage the question is
“Why me?” This stage is quite difficult not only for the patient but for the family as well because
anger is projected into several things. The patient will be harsh with everyone, including the
doctors who according to the patient they are not doing a good job or they are not trying enough
to save him/her. Especially, if the patient is still young will feel?l angry from a premature death
since he/she will not be able to achieve many life goals.The third stage is called Bargaining
during which patient wants to reach an agreement usually with God to postpone this inevitable
process. Kubler-Ross (1963) described this stage as follows “If we have been unable to face the
sad facts in the first period and have been angry at people and God in the second phase, maybe
we can succeed in entering into some sort of an agreement which may postpone the inevitable
happening: If God has decided to take us from this earth and he did not respond to my angry
pleas, he may be more favorable if I ask nicely (p. 74)”. In addition, the patient will ask for any
last wishes to come true such as, being able to have one last performance (if the patient is an
artist), being in the son’s wedding, meeting any significant person etc. After the terminally ill
patient has convinced himself that there is no escape from death, he/she will go through the stage
of Depression where he/she will be grieving the personal loss. Rather than being angry with
everything, he/she will have feelings of fatigue and weakness and starts to feel sad for everything
and for everyone he will leave behind. The last stage of confronting the personal death is
Acceptance where patient will be willing to accept the fact that he/she will die. This is not a stage
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where patient feels happy but is more described as a time where patient doesn’t feel pain
anymore, all the struggles came to an end and now is the time to find peace and acceptance.
The process of dying among young and old adults
While old people are more exposed with the process of dying, it can be assumed they will
be more concerned about personal death than young people. Considering this case in one
perspective, old people may be more vulnerable from death-reminders since they deal more with
health issues and are more likely to witness the death of their loved ones such as, any member of
the family or best friends. Moreover, it can be assumed that older people will also face
difficulties on maintaining self-esteem and beliefs in their worldviews and this might contribute
even more in their vulnerability when thinking about death (McCoy, Pyszczynski, Solomon, &
Greenberg, 2000 as cited in Maxfield et al., 2007). Surprisingly, the exact opposite seems to be
true because many studies claim that the level of “death-related thoughts” decrease with
increasing age (Russac, Gatliff, Reece, &Spottswood, 2007). Kastenbaum (2000), suggested that
‘‘People become less anxious [with age] because (a) death does not threaten as many of our
values, and/or (b) there is a continued developmental process through which we ‘come to terms’
with mortality’’ (p. 122). Given the fact that older people can be more often exposed to death
related thoughts as their journey of life is about to come to an ending, it seems like they are more
used with the concept that death is truly an inevitable process. Therefore, they have a higher
level of acceptance than young people and become less responsive towards constant death
reminders (Maxfield et al., 2007). Embracing the fact that death is inevitable, old people start to
be more prosocial and generative, meaning that they have a will and desire to help future
generations by sharing their experiences or offering their service to contribute somehow in their
community (Lang and Carstensen, 2002). An increased generativity among old people it might
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be considered as a coping mechanism regarding death and a desire of immortality (Maxfield et
al., 2014). It is also suggested that in later life, old people increase their emotional reappraisal by
focusing more on perceiving the bright side of life and decrease suppression of emotions. This
also reflects a positive shift regarding the emotional regulation where old adults are more willing
to embrace life situations and have an increased sense of control over their own feelings and
emotions (John & Gross, 2004).
In the other hand, death-related thoughts and death anxiety occur more often to the young
people especially to men and women in their 20s. It can be postulated that one of the reason why
they seem to be more afraid from death, it is associated with the reproductive status, meaning
that both of them have reached the highest peak of reproductive and sexual maturity.
Consequently, young adults can report more anxiety from death because they are concerned
about their offspring. Their anxiety arises when they face with the question: If anything happens
to me, who will look after my children? (Russac et al., 2007). Young people seem to be more
occupied on finding the life purpose and having expectations for the future. It is a time when
they are searching for a meaning or even questioning their beliefs about God. They become
aware about their vulnerability from death, experience fear, anxiety or depression when thinking
about this inevitable process, yet they choose to deny it or they will perceive death as a process
which will occur in a distant future. Hence, the affirmation of “I will die” is putted away, for
future reconsiderations. Moreover, when confronted by death signals, young people will make an
effort to accept these signals, but will also transform them in something less threatening
(Kastenbaum, 2000).
Although the process of dying might be perceived as a frightful event and people have
the tendency to avoid thinking about this process, the idea of living in a world where all people
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would be immortal was considered as an attractive option at first thought, but not so desirable
after second thought. In a research study conducted by Kastenbaum (2000), young adults were
asked to imagine a world without death and they identified more negative perspectives than
positive ones. Young adults considered that a world without death would be overcrowded and
the life would lose its meaning because after all death is a sort of motivator mechanism which
prompts the individual to work hard and achieve life goals or to find purpose. If people would be
immortal and have unlimited time, they would not only lack structure in their everyday life and
have no sense of direction but also would not appreciate many important things in life.
Based on all the literature review elaborated above, this qualitative study aims to explore
how young adults (24-29 years old) and old adults (65-75 years old) perceive or understand the
process of dying. There is a lack of qualitative studies which tend to explain death related
thoughts of young and old adults, so this qualitative research will offer a wide perspective on
how young and old adults approach this process, the coping mechanisms, their cultural
worldviews their thoughts, feelings and beliefs regarding the process of dying in general, their
own death and their perception about the process of dying of their loved ones. Most of the
studies of this nature were quantitative and were conducted through surveys which can direct
participants to reflect only on particular features. This can alter the answers that people provide
on surveys. Therefore, this qualitative research will offer a wider and deeper perspective on how
people understand the process of death without imposing any answer. Taking into consideration
that process of dying it’s a sensitive topic and people have different perspectives on
understanding it, the qualitative methodology offered the opportunity to understand-in depth the
participant’s thoughts, beliefs, and emotions regarding this process. In addition, the research
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question which will be further elaborated through this study is “How young and old adults
perceive the process of dying?”
Methodology
Participants
In this research have participated 8 young adults (4 women and 4 men; 24-29 years old)
and 7 old adults (3 women and 4 men; 65-72 years old). All participants were from Kosovo and
were recruited through snowball sampling method. There were eight interviews with old adults
planned to be conducted through this research study, but one of the potential participants after
meeting with the researcher decided to not conduct the interview because the topic was quite
sensitive for her and she did not feel comfortable talking about the process of dying.
The researcher has begun the recruitment of young adults in the Department of
Psychology at the University of Pristina and after conducting the first interview, the participant
recommended another friend (between ages 24-29 years old) who was interested and willing to
participate in this research study. Most of the participants were in the last phase of finishing
master studies in Psychology except one participant who studied Management and Economics.
The exclusion criteria was for students who were already diagnosed with any mood disorder or
anxiety disorder because the research topic was sensitive and would induce feelings of
discomfort.
Regarding the old adults, 7 old adults (4 men and 3 women; 65-72 years old) were also
recruited through snowball sampling method where the first participant recommended a
friend/relative who was interested in this research topic. The recruitment of the old adults begun
in a center for elderly people in Pristina. The old adults had different professions and academic
background (3 doctors, 2 merchants, 1 lawyer and 1 teacher). All of them retired from their
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previous jobs but some of them still continued to work 2-3 hours per day. The exclusion criteria
was for old adults who were diagnosed with any mental disorder (especially mood disorder or
anxiety disorder) or possessed any health condition since the topic could be sensitive for them.
Instrument
The data were collected through individual semi-structured interview since this research
aimed to further explore the issues raised by the research question and also to gather participants’
experiences, insights, attitudes, beliefs and feelings regarding the process of dying.
Semi-structured interviews were mainly focused in the participant’s perceptions and insights
regarding personal death, their thoughts and feelings about the process of dying of their loved
ones, their appreciation for being part of this universe, the impact that culture has on the way
how people understand the process of dying and the different how people cope with loss. All
interviews were transcribed to further analyze the different perspectives offered by young and
old adults regarding this topic (Appendix 1- Interview transcripts).
Design
The research study was qualitative since it was more focused on exploring in-depth how
young and old adults approach the process of dying. It was a cross-sectional study because it
included more than one case and the fact that participants were from different age and gender, it
offered different perspectives.
Procedure
The request to conduct the research study was approved from the Ethics Committee of
University of Sheffield. After the recruitment procedures, an Information sheet and the consent
form was handed to all the participants. The Information sheet obtained information about the
research, the purpose of the research, the methods/procedures of how the data will be generated,
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further information about the semi-structured interviews, the duration of the interview and also
who is supervising the study/the researcher. After reading the Information Sheet, the participants
signed the Consent Form as an agreement to take part in the study. The Information Sheet and
Consent Form were translated from English to Albanian for the old adults because they did not
speak English language.
Seven individual semi-structured interviews with young adults took place in the city park
of Pristina in accordance with participants because it was considered as a quiet and suitable place
to talk, whereas one interview was conducted through Skype because the participant was not
currently in Pristina. The interviews with old adults took place in Pristina in a private office
which was located in the city center. All semi-structured interviews were audio-recorded, were
conducted in Albanian language and the duration of the interview varied from 15-40 minutes.
All the participants were ensured about the confidentiality meaning that their personal
data would not appear in the report. They were informed that individual interviews would be
audio-taped only to transcript the whole discussion and for the purpose of the research. Due to
the fact that topic of this research was sensitive and in any case could trigger any feeling of stress
or discomfort, the participants were informed about the opportunity to withdraw the interviewing
process in any time they wanted, since their participation was voluntarily based. However, if
they would decide to withdraw from the research study, they agreed to inform the researcher at
least two weeks after conducting the interview because after that time the data were generated in
a large dataset and could not be removed from the study. Both documents provided the contact
number of the researcher and supervisor in case participants would have any question before and
after semi-structured interviews. In case of having any emotional discomfort induced from the
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interview, they were also informed about the opportunity to address their concerns with a
professional psychologist who worked in a licensed psychological clinic in Pristina.
Data Analysis
The data from the semi-structured interviews will be analyzed through Thematic Analysis.
Thematic Analysis offers the opportunity to organize and structure the data by identifying the
main themes and developing categories. It is used within qualitative data to further analyze the
different perspectives offered by different people for any specific topic (Willing, 2014). Taking
into consideration that research question is mainly focused on how young and old adults
understand the process of dying, Thematic Analysis will offer the opportunity to generate themes
which will represent different perspectives from these two age groups.
Results
After carefully analyzing all transcripts of the interviews, becoming familiarized with the raw
data, the line-by-line coding was used in order to analyze and code every line of each interview.
After the process of coding, the codes which overlapped or were similar with each other were
organized into themes. Initially, eleven themes were created but after reviewing, modifying and
structuring themes which fitted together, seven themes were generated:
1. Appreciation for being alive
2. Life and Death Cycle
3. The meaning of Death
4. Afterlife
5. The universal fear of dying
6. Coping with the process of dying
7. The idea of being immortal
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Every theme contains subthemes to further elaborate and understand the different
perspectives of young and old adults about the process of dying. The inductive thematic analysis
was used to analyze the data (the bottom up-analysis), respectively the themes were directly
emerged from the data itself without having a predetermined framework. The themes were
identified at the semantic level meaning that -“the analyst is not looking for anything beyond
what a participant has said or what has been written” (p. 84) (Braun and Clarke, 2006 as cited
in Maguire and Delahunt, 2017). The table below shows the final themes, subthemes and codes
which were identified from 15 (fifteen) semi- structured interviews:
Subtheme: Working and being active- Old
adults perspective
Goal achievements
Enjoying success
Working and serving as the most important
thing
Obligations and responsibilities towards life
Being highly committed and productive
The will and desire to work systematically
Facing and overcoming life challenges

Theme 1: Appreciation for being alive

Subtheme: Happiness for being part of the
universe- Old adults perspective
Cherish every day we’re living
The unconditional love and support from
family and friends
Personal and moral values
Feeling inspired and accomplished
Physical and Mental wellbeing
Appreciation towards God
Positive thinking
Academic achievements
Subtheme: Living and being part of the
universe- Young adults perspective
Being alive and part of something bigger than
us
To live- the greatest gift
Feeling unique and lucky
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Theme 2: Life and Death Cycle

Consciousness and the ability to control our
behavior
Physical and mental wellbeing
Fulfilling our potential
Contributing in the society for a better social
welfare
Positive relationships with family and friends
Personal and professional achievements
Limited time- doing the best that we can to
live every moment
Subtheme: Accepting the natural life cycleOld adults perspective
Birth, growth, maturity, adaptation, decline
and death
Life and death as physiological processes
Death is inevitable process
Limited time to live
Waste of time to think whether life and death
have any connection
Accepting and embracing every stage of life
Accepting death as a normal process
Not being afraid from death but enjoying each
day
Subtheme: Life and death connectionYoung adults perspective
Life and death as one process
Death gives meaning to life
Death- inevitable and the final product of life
Life and death as a continuation of one
another
Subtheme: Understanding the process of
dying
Biological/ Natural process
The consumption of energy and mechanisms
Unpredictable process
Death is a physical act
Completion of life duties, responsibilities and
challenges
The end of everything
The end of a cycle followed by a new
beginning

Theme 3: The meaning of Death

Subtheme: Embracing personal death- Old
adults perspective
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Not being afraid from death
Feeling accomplished
Dying in peace, without suffering or misery
Passing away easily without being a burden to
others
The desire to leave behind good deeds
Leaving an impact for eternity and helping
future generations
The desire to be surrounded by family in the
last moments of living
Subtheme: Fear regarding the personal
death- Young adults perspective
Feeling anxious when thinking about nonexistence
Difficulties on accepting the process of dying
Helplessness- Not having control and being
defeated
The fear of annihilation
Sadness for no longer being part of this life
Subtheme: Accepting the process of dyingyoung adults perspective
Accepting death as a natural and unavoidable
process
Embracing the dreadful idea of dying in order
to be released from anxiety
The way of seeing death determines the way
we live
Being more active knowing that we have
limited time

Subtheme: No life after death- Old adults
perspective
The matter as primary and soul as secondary
Reincarnation is an illusion
There is no scientific evidence for afterlife
The influence of religion
Subtheme: Believing in afterlife- old adults
perspective
There must be something after we die
Passing physically and spiritually into another
world
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Theme 4: Afterlife
Subtheme: No life after death- Young
adults perspective
There is nothing after the process of dying
The idea of afterlife is imposed from the
culture
Afterlife- defense mechanism to overcome
existential anxiety

Theme 5: The universal fear of death

Subtheme: Believing in afterlife- Young
adults perspective
Not sure if there is life after death but I like
the idea of it
Reincarnation- energy and transformation
Religion- Heaven and Hell
Understanding the whole meaning of life after
we die
Subtheme: Avoiding the discussions for
death
People talk for death only in specific cases
Discussing with others- causes emotional
discomfort
Unquestionable and absolute fact- no need
discussing it
Enjoying life instead of talking about death

Subtheme: Childhood memories
Death was not discussed or explained
properly as a process
Understanding the process of dying while
growing up
Fear was induced by society, family or
religion
Experiencing death of a loved one/relativethe lack of information
Explanations from religion
Subtheme: The fear from death is a social
construct
God’s will for life and death
Religion has enforced the fear from death
We learn to be afraid from death
Culture offered support and coping
mechanisms when facing death
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Subtheme: The fear from death is innateyoung adults perspective
Evolution- human body has survival
mechanism and reflexes when perceiving any
danger
Fear from death- biological and programmed
in our genes
Human body is pro-life and always tends to
survive
Subtheme: reasons why other people fear
death- old adults perspective
Human beings are selfish
The fear from the unknown
People are concerned about their offspring
The fear of dying alone
The fear of dying from any disease
Subtheme: reasons why other people fear
death-young adults perspective
The fear of annihilation
Existential anxiety-inability to find meaning
Dying young and not being able to achieve
life goals

Theme 6: Coping with loss

Subtheme: The death of loved ones
Hard to cope with the idea of losing someone
We should be prepared
Avoid thinking about losing someone
Difficult to imagine life without them
A person is more prepared and strong if he
experienced loss before

Subtheme: Bereavement through
traditional rituals
When someone dies- collective mourning
brings people together
The process of grief-wailing and verbal
lament
Traditional rituals- comforting and supporting
family members
Some of the rituals are prolonged and
exaggerated
Honoring the life and good deeds of the
person who passed away
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Theme 7: The idea of being immortal

The emotional and moral support from
relatives
Religious rituals-helping people to cope with
death
Life won’t be interesting and challenging
anymore
Everything that has a beginning should have
an ending
Procrastination- not being active and thinking
we have infinite time
Humans would be unstable and selfdestructive
The world would be prevailed by chaos
Being immortal only if we could stay young
Only good deeds remain immortal

Interpretation of themes and subthemes
The focus of this data analysis was to identify and structure themes and patterns which
represent the different perspectives that young and old adults have regarding the process of dying
respectively how young and old adults perceive and understand the process of dying, their
thoughts, feelings and beliefs regarding the personal death and the death of loved ones, the
connection between life and death cycle, their insights regarding the pivotal role that culture has
on the way how people approach death, different coping mechanisms when facing loss, the idea
of afterlife and perspectives for the idea of being immortal.
The first theme which was generated from the semi-structured interviews was
“Appreciation for being alive”. The old adults stated that working and being active was one of
the most important things in life. In this regard, they highly appreciated commitment and
productivity, working systematically, having the will and desire to serve in the community, being
responsible and facing life challenges and constantly working to achieve life goals. As one of the
participants said: We should work systematically in order to build a life where you feel
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accomplished and happy for having reached your goals because after all, we have an obligation
and responsibility towards life! They expressed their happiness for being alive and part of the
universe by being thankful for the love and support from family and friends, for having a good
physical and mental wellbeing, feeling inspired and accomplished for having the chance to live
this life, the appreciation towards God for giving them strength to face and overcome life
challenges and feeling happy for being surrounded with positive energy. In the other hand, young
adults perceived the process of being alive and part of the universe as an extraordinary
experience and the life itself as the greatest gift. They felt unique and lucky for being part of this
life, for having the sense of awareness, the capacity to think and the ability to control their
behavior. Things that they cherished the most were related with personal and professional
achievements, positive relationships with family and friends, physical and mental wellbeing and
the desire to fulfill their capacity in order to contribute in the society for a better social welfare.
Since each person has a limited time in this world, as one of the participants said “we should try
and do the best that we can to live and enjoy every moment”.
The second theme “Life and Death cycle” provides the different perspectives of young
and old adults regarding the connection between life and death. The old adults perceived life and
death as physiological and natural processes and accepted the fact that death is inevitable and
each individual should embrace every stage of life. Furthermore, for some participants thinking
whether life and death have any connection was considered as a waste of time because according
to them, rather than being concerned for death, we should enjoy each day we live. In the other
hand, young adults tended to see life and death as one process, death being as the final product of
life and somehow both life and death are a continuation of one another. The connection between
them lies in the fact that death gives meaning to life, respectively acknowledging the fact of
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having a limited time to live makes people become more active, prompts them to cherish more
the fact of being alive and motivates them to find meaning and purpose. Moreover, the way how
an individual approaches death, highly determines the way how an individual perceives life in
general and how he/she functions in everyday life. Besides these perceptions, one of the young
adults integrated a philosophical perspective regarding life and death by stating that “The
opposite of death is not life but the process of birth…Life is the presence itself, ineffaceable,
eternal and without a beginning or an end! Living is perpetual and has to do with knowing our
inner self and understanding our essence.”
The third theme which was generated is “The meaning of Death” and contains four
subthemes: (1) Understanding the process of dying which represents the way how young and old
adults perceive this process and how they would explain death to someone. Both groups
perceived death as natural process which usually occurs when the energy and body mechanisms
are consumed. Furthermore, they viewed the process of dying as a physical act, an unpredictable
process, a completion of life duties and responsibilities and as the end of everything. For some of
them, death is just the end of a cycle followed by a new beginning; (2) Embracing personal
death-Old adults perspective – represents the fact that old adults were not afraid from death,
embraced and accepted the idea that someday they will seize to exist and they already feel
accomplished and happy for having achieved life goals. They emphasized the desire to die in
peace, without suffering and especially without being a burden to others, the desire to leave an
impact for eternity and helping future generations and the desire to be surrounded by family
members in the last moment of their life; (3) Fear regarding the personal death -While old
adults were straightforward when talking about accepting the process of dying and not being
afraid to die, within the group of young adults there were some participants who were quite
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afraid from dying and some other participants who were quite willing to embrace the idea that
someday they will seize to exist. The young adults who were more afraid to die, reported to feel
anxious when thinking about the non-existence, they were afraid from the process of
annihilation, they had difficulties on imagining personal death, and felt helpless for not having
control upon the process of dying. According to a participant: “When I think about my funeral, I
have the feeling that I am just perishing from this world, leaving behind all the people I love and
I will not be part of many things that will continue to happen. It makes me feel sad the separation
from this world, from my family and friends and especially from all the love and comfort that
others have given to me”. Or another perspective was: “I just cannot imagine the fact of nonexistence, it makes me feel anxious and like I am in a huge abyss!”
The rest of the young adults considered personal death as an inevitable process from
which we cannot escape. Furthermore, they supported the idea that embracing and accepting the
dreadful idea of dying is the first step to release ourselves from anxiety the way how an
individual approaches death, determines the way how he/she lives. For this reason, knowing that
we have limited time and accepting death as inevitable process makes us more active and
appreciative towards life. The interesting result was that young adults who tended to fully
embrace the process of dying, could not slightly imagine their personal death or declared that
they don’t need to think so much for that process. This point of view could also act as an
unconscious coping mechanism of denying death. Another statement from a young adult which
reflects somehow the denial of death was: I am not afraid from death but I cannot imagine my
personal death because I always tend to think that I will never die…I will live forever”.
The fourth theme identified from the data analysis is “Afterlife” which contains the
perspective of participants who did not support the idea of afterlife and the participants who
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supported the idea that there is life after death. The old adults who didn’t support the idea of
afterlife perceived the idea of reincarnation as an illusion and emphasized the fact that there are
not any scientific evidence to support the idea of afterlife. Despite this, the religion imposed the
idea of having the life after death only to control people by offering the perspectives of being
rewarded in heaven or punished in hell after we die. The young adults who did not support the
idea of afterlife emphasized the impact that culture has on offering such perspectives to people in
order to decrease their level of anxiety, offering them a sense of belonging and helping them to
find meaning for unknown processes such as death. Moreover, the idea of afterlife was perceived
from young adults as a defensive mechanism to overcome the existential anxiety. The old adults
who tended to believe in the idea of afterlife were more religious and perceived death as a
process of passing physically and spiritually into another world. “There must be something after
we die”- stated one of the participants who was quite optimistic with the idea that God thinks
about people even when they die. The young adults who supported the idea of afterlife
emphasized the idea of reincarnation and perceived human body as an energy which will be
transformed in another dimension-where people will understand the main purpose of life.
Another perspective of young adults who believed in afterlife was the religious perspective- the
existence of heaven and hell by perceiving life as a challenge and depending how people behave
during their lives, they will be rewarded or punished in the afterlife.
The fifth theme “The universal fear of death” tends to elaborate the reasons why people
avoid discussing the topic of death, how participants of this study understood death while
growing up, the impact that culture and evolution might have in the fear of death and reasons
why people are generally afraid from the process of dying. Young and old adults stated that they
avoid discussing with others about death because: it might cause emotional discomfort, they
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perceive death as unquestionable and absolute fact, so there is no need discussing it, people tend
to talk about this process only in specific cases such as any disease or when they hear that
someone died and in some cases because death is a sad reminder, people tend to enjoy life
instead of talking about death. An old adult when stating reasons why he doesn’t prefer talking
about death he claimed: “I don’t see any reason to talk about death. In my experience as a
doctor, I have seen many patients being afraid from death and constantly talking about this
process. In these cases, my response is straightforward: We will die only one time, not a hundred
times, so you don’t need to be concerned all the time about this process. Death is unavoidable
process and unpredictable and for this reason you should start enjoying every moment of your
life”. Further analyzing the fear from death and the way how people are introduced to this
process during childhood, the young and old adults declared that while growing up the topic of
death was not discussed or explained from their parents. When they were exposed to any case of
death, most of the time parents or relatives tended to say that “It was the God’s will to take
him/her in heaven and the person will still continue to see us from the sky”. In some cases, being
exposed to the process of dying of any relatives and not having a proper explanation made them
feel confused and afraid from this process. One of the participants described an experience when
he was around five years old and one of his brothers died right after he was born:” I still
remember his face and it really makes me sad whenever I recall this experience. In that time no
one explained to me what was happening”. In the other hand, some of the participants
emphasized the fact that they used to comfort themselves with the idea that a person after dying
will go to a better place. In this way, they were less afraid from this unknown process.
The fear from dying was also perceived from participants as a social construct where the
culture and the religion itself enforces the fear from death. People learn to be afraid from death
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because of many speculations offered by religion and especially the fear of being punished if an
individual does not behave well or causes harm to others. In the other hand, some of the young
and old adults perceived the culture and religion to have a positive impact on approaching the
fear from death by offering support, different perspective for afterlife and coping mechanisms
when facing this process. Hence, according to young and old adults, people who tend to be more
religious and believe in these social norms have a sense of belonging to the group and do not
perceive themselves as the only ones to be afraid from death. Another perspective which was
supported from young adults was that fear from death is innate, respectively the human body has
survival mechanisms and reflexes when perceiving danger and because our body is “pro-life,” it
always tends to find ways to survive. Hence, the fear form death is biological and programmed in
our genes.
When discussing about the reasons why other people are afraid from death, old adults
stated the idea that “Human being are selfish, they think that they should live forever”. Other
than that some other reasons which were explained from old adults on why other people fear
death had to do with the fear from the unknown, the fear of dying alone, the fear of dying from
any disease and also people are afraid to die young because they are concerned for their
offspring. To add some more reasons why other people fear death, young adults emphasized the
fear of annihilation, dying young and not being able to achieve life goals and the existential
anxiety when people struggle to find meaning or purpose in life and start being afraid from nonexistence.
The sixth theme identified from the data analysis is “Coping with loss” which consists
with the death of loved ones and bereavement through traditional rituals. When talking about the
process of death of the loved ones both young and old adults declared that it is hard to cope with
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the idea of losing someone and because this idea is quite frightful they usually tend to avoid
thinking about it. According to one participant:” I just cannot imagine the idea of losing my
parents or my brother. When thinking about that, I tend to imagine the moment when other
people will tell me this terrible news…where I would be? How I will react? If this happens, I
believe I will never be the same person again”. However, they emphasized the fact that death is
unpredictable and each person should work with himself/herself in order to be prepared for such
situations. Furthermore, they supported the idea that individuals who already experienced loss
tend to be more strong and resilient. One of the participant who lost his father said: “You just
learn to live without him and even though you become so sad, you must accept the fact that he no
longer lives because death is unavoidable and there is nothing you can do about it. After
overcoming this experience, you definitely become stronger on facing other life challenges”.
Coping with loss of loved ones for some of the participants was quite hard to overcome
when they had any experience of losing a closed member of their family. Although, they were
not able to explain the whole process on how they coped with loss, one of the stages of grief
which they explained was the stage where they found difficult to accept the fact that their loved
one passed away. A female participant described her experience of coping with loss when her
mother died:
“Although I was almost 50 years old when my mother died, I found very hard to accept the idea
that she passed away. When she died, I used to go very often to visit her grave and especially one
day in November when it started to snow. I stood all day there trying to clean the snow because I
was still thinking that she is alive and would have cold. After I returned home, my uncle
criticized me for not being able to overcome this situation and I remember I went in my room
and I came out in front of the mirror saying to myself: She no longer exists, she passed away and
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you should pull yourself together and continue to live”. Another example of finding very hard to
accept the death of a loved one was described from a young women: “When my grandfather
died, I remember myself crying for 6 months each night because I could not accept the fact that
he was dead. It seemed to me like we left him in the cemetery, like I have abandoned him and
now he feels alone there or he was having cold. I just found it very hard to let him go. It took me
some time to convince myself that he was old and I should be glad that he died without pain or
without suffering”. Both participants described the stage of denial and the stage where they
accepted the death of their loved ones. They were not able to identify any other stage of grief but
they emphasized that after a period of time, they learned how to cope with loss and continued
forward.
When coping with death, every culture has its own rituals on how people grief.
According to young and old adults, it is a positive factor the fact that many people go to visit the
family members of the person who passed away because this collective mourning brings people
together in order to honor the life and good deeds of the person who passed away. Traditional
rituals in Kosovo such as visiting family members at least once a week during a period of forty
days, from some participants was perceived as quite helpful because the moral and emotional
support helps the family members to cope easier with loss whereas some participants perceived
this ritual as prolonged and exaggerated. Furthermore, the old adults when talking about these
frequent visits, they did not support this idea by stating that before dying, they will leave a
message to their family to not organize many rituals for their funeral. In the process of
bereavement it was mentioned also the role of the religion especially for people who believe in
God. The participants supported the idea that individuals who are religious find comfort in God
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and tend to rely in the idea that humans were created by God and only God has the power to
decide when to pass into another world.
The last theme “The idea of being immortal” offers the perspectives from young and old
adults regarding the idea of living forever. Both groups did not support the idea of being
immortal by claiming that everything that has a beginning should have an ending as well. They
imagined the world prevailed by chaos and people as more selfish, unstable and self-destructive.
Being immortal would make people procrastinate even more because they would rely in the fact
that they have infinite time to reach certain goals. Hence, they would neither pay attention, nor
cherishing many important things in life. Some of the participants considered the idea of being
immortal as interesting only if they would remain young forever and not getting old. Another
perspective regarding this theme was that in essence only the good deeds that an individual
leaves behind could remain immortal and many other people would benefit from them.

Stated below is also the main thematic map:
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Discussion
The aim of this study was to explore and further understand how young and old adults
approach the process of dying, the way how they perceive personal death and death of their
loved ones, their thoughts, feelings and beliefs regarding the connection between life and death
cycle, their insights regarding the pivotal role that culture has on the way how people approach
death, different coping mechanisms when facing loss, the idea of afterlife and perspectives for
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the idea of being immortal. The themes which were generated from the semi-structured
interviews showed that there are many insights and perspectives when talking about a universal
threatening process such as death, and also there are some differences on the point of views
between young adults and old adults when discussing about the fear from death and the way how
they approach death in general. Most of the results are also in line with other studies and
previous perspectives as well.
When talking about Life and Death cycle, the young and old adults relied in the idea that
process of dying is inevitable and each individual should embrace every stage of life and cherish
every moment. From the perspective of young adults life and death are somehow a continuation
of one another and death itself is the final product of life. The real connection between them lies
in the fact that death gives meaning to life and by becoming aware for having a limited time to
live serves as an awakening call for people by motivating them to be more active, prompts them
to cherish the fact of being part of this universe and inspires them to fulfill their potential or
finding purpose in life. Hence, the way how an individual approaches death determines also the
way how he/she copes with things in life. Consistent with this, other studies and perspectives
support the idea that death attitudes define the personal meaning and the way how an individual
approaches death influences not only how he/she reacts towards death but also how functional
he/she is in everyday life (Neimeyer, 2005). Furthermore, becoming aware that our existence is
limited and accepting death as part of the life cycle will serve as an awakening experience and
will motivate an individual to strive for life purpose and undertake significant changes (Yalom,
2008).
The theme called “The meaning of Death” represented different perspectives from young
and old adults regarding the way how they tend to explain the process of dying and how they
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approach this process. In this regard, the old adults were more objective when speaking about
death and accepted the idea that someday they will seize to exist and they already feel
accomplished and happy for having achieved life goals. Furthermore, they emphasized the desire
to die in peace, without suffering and especially without being a burden to others, the desire to
leave an impact for eternity and helping future generations, and the desire to be surrounded by
family members in the last moment of their life. The Terror Management Theory also suggests
that old adults seem to accept the process of dying easier than young adults. They are more
willing to contribute and help the future generations by becoming more prosocial and with a
desire to have a great impact or leave a permanent mark in their community (Maxfield,
Greenberg, Pyszcynski et al., 2014). In the other hand, some young adults tended to perceive
personal death as frightful process, they emphasized the fear of annihilation, they had difficulties
on imagining personal death and felt helpless for not having control upon the process of dying.
They felt sad for not being able to stay with their loved ones and had the fear of missing many
other things that would continue to evolve while they will not be present in this life. The rest of
the young adults who tended to fully embrace the process of dying, could not slightly imagine
their personal death or declared that they don’t need to think so much for that process. This point
of view could also act as an unconscious coping mechanism of denying death. These findings are
also in line with other studies which claim that people are afraid from death because of the
uncertainty it entails (Hohman& Hogg, 2011), death is a process which we cannot control
(Fritsche, Jonas, & Fankhanel, 2008), the process of dying causes insecurity of what will happen
after an individual dies and the feelings of sadness for the loss of many valuable things and
beloved ones (Kubler-Ross, 1969). Besides this, death remains a mysterious process and hard to
accept because our unconscious mind cannot imagine or project death in regard to ourselves
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(Kubler-Ross, 1969). Young adults also seem to struggle more on finding meaning and when
they become aware about their vulnerability from death, they experience fear and anxiety
(Kastenbaum, 2000). Studies have claimed that usually young adults are more afraid from death
because they tend to be concerned for their offspring (Russac et al., 2007).This perspective was
not elaborated with this group because in this study none of young adults was married and they
related more their fear of death with the idea of non-existence or the fact that they won’t be able
to achieve many life goals.
Another finding from this research study which is also in line with other studies is the
perspective of young and old people regarding the pivotal role that culture has on giving
meaning or explanations for the process of dying and also on offering different perspectives in
order for people to have the sense of belonging or to find meaning for unknown processes. In this
regard, young and old people supported the idea that people in general avoid discussing about the
process of death because it might cause emotional discomfort and in order to release their level
of anxiety, people tend to rely on some norms, patterns or religion which ensures them about the
idea of existing a life after death. Besides the fact that religion offers the idea of heaven and
afterlife, it might also induce the anxiety for the process of death by introducing the idea of
punishment from God if people don’t behave well. According to young and old adults, people
who tend to be more religious and believe in these social norms have a sense of belonging to the
group and do not perceive themselves as the only ones to be afraid from death. Consistent with
this, other studies claimed that whether a culture induces repression of feelings, fear from death
or encouragement to see this process in different perspective, the main aim is to develop a
system of thoughts and beliefs which offer people a possibility to find meaning and have a sense
of belonging (Moore and Williamson, 2003). Other than that, people tend to rely in some cultural
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worldviews (religion, ethnicity, norms and shared values) which helps them cope with the idea of
mortality by offering them the hope for literal immortality (the idea of after life and
reincarnation) or symbolic immortality (leaving behind good deeds and a permanent mark which
will be remembered for an eternity) to those who embrace and live by these standards.
Generating certain beliefs, values and norms and also believing in the cultural systems, help
individuals find meaning for their life, having the sense of belonging, relieving anxiety and
creating the illusion of being protected from death (Pyszcynski, Solomon and Greenberg, 2015).
Despite this cultural worldviews that people tend to rely on, young and old adults also supported
the idea that while growing up the topic of death was never explained properly and as a result
most of the times, they felt scared and confused when they experienced any loss in the family or
when they heard that someone died. Consistent with this, Kubler-Ross (1963) also claims that
society tends to perceive death as taboo and children are usually excluded with the pretext that
explaining to children what really happened might be too much for them.
When exploring the idea of how people tend to cope with the loss of loved ones the
young and old adults admitted that it is hard for them to cope with the idea of losing someone
and usually they tend to avoid thinking about it. The way how some participants coped with the
loss of their loved ones while finding very hard to accept the loss, the patterns of coping with
loss were similar with the stage of dulling of sensitivity where grievers are confused and find
very hard to accept the loss and also the stage of longing and searching for the lost one where
grievers are faced more with the fact that the loved one will not return (Bowlby, 1983). They
were not able to identify any other stage but mostly they identified the beginning of the process
and the stage of acceptance.
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Discussing about the idea of being immortal, the young and old adults did not support the
idea of living forever by claiming that everything that has a beginning should have an ending as
well. They imagined the world prevailed by chaos and people as more selfish, unstable and selfdestructive. Being immortal would make people procrastinate even more because they would
rely in the fact that they have infinite time to reach certain goals. Another perspective regarding
this theme was that in essence only the good deeds that an individual leaves behind could remain
immortal and many other people would benefit from them. This is also in line with the study
conducted by Kastenbaum (2000) where young adults did not support the idea of living forever
because according to them world would be overcrowded and the life would lose its meaning.
Moreover, by having unlimited time people would not have a sense of direction or structure in
their everyday life and also would not appreciate many important things in life. Apart from all
the perspectives that were offered from this qualitative study regarding the process of dying and
how young and old adults approach this process, there are some limitations which could be
addressed and serve as recommendations for the future studies. The perspective from the young
adults was not entirely representative since the age of young adults varied between 24- 29 years
old and the future studies could have more spectrum of age in order to further elaborate more
perspectives offered by young people. Besides that, all the participants from this group of age
were students of Psychology except one participant who studied the field of Economy and it
could be better to have young adults from different backgrounds to see also if there would be a
diverse perspective. Taking into consideration that almost all participants have studied
Psychology, their responses and insights regarding the process of death, the impact of culture and
other theories might have been based more on their knowledge gained throughout their studies
than from their personal opinions. The participants from the old adults group shared many
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demographical features: they all were of a higher socio-economic status and level of education.
Moreover, they were quite happy with their life achievements and declared for having lived a
stable and healthy life. This could also explain their similarity in a more accepting or positive
view of death. Future studies could also integrate old adults from different social status to further
analyze if people with middle-low socio-economic status approach the same the process of
dying. All the results and especially the perspectives from young and old adults about the process
of dying, may serve as a baseline for counsellors or people who work with elderly people to
create any strategy or training programs on how to deal with the process of mortality and finding
ways on how to approach young and old adults who are afraid from this process.
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Appendix 1- The interview transcripts
Intervista 1 (I1) – vajzë, 25 vjeç
Hulumtuesja: A kishe mujt mem tregu cka don me thon per ty fakti qe ti je njeri i gjalle, qe
jeton, qe je pjese e ketij planeti apo pjese e ketij universi?
I1: Kisha me thon qe te qenit gjalle ose te qenit pjese e ketij planeti kshtu qysh tha ti, per mu ka
te bej me faktin qe jemi te vetedijshem, edhe qe jemi pjese e planetit, qe jena pjes e jetes, besoj
ne pergjithsi me qat, qe je i vetdijshem qe je ktu…me sene tjera… nuk po jom shume e sigurte
por po mendoj qe lidhen me qito me vetedije, kur ti je i vetedijshem je ne gjendje mi bo senet qe
i bojim cdo dite, mu qu mu vesh, me pas interaksione me te tjeret qito sene qe e bojin jeten jete
edhe te qenit gjalle, te qenit gjalle,. Te qenit te vetedijshem, self aware edhe ne gjendje me
kontrollu ose modifiku sjelljen tone.
Hulumtuesja: Qysh te bon mu ndi fakti qe je pjese e ketij universi?
I1: Hmm me bon mu ndi mire se pi perkas nje far spo di a kisha thon qenesi apo nje komuniteti
te madh qe krejte jena bashke ne qito, shka ndodh, na ndodh krejtve kshtu qe eshte nje ndjenje e
mire e perkatesise.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i vlereson, ose qe jane shume te cmusheme
ne jete?
I1: Maspari kisha thon shendeti qe eshte nje send qe nuk mundesh me pas krejte nen kontoll,
kshtu qe kisha thon shendeti jam, shendeti i familjes, i krejte njerezve qe i njoh edhe qe i du
,edhe tjeter mi pas afer krejte njerezit qe i du edhe me krejte njerezit qe kaloj mire, cka kom
shoqeri, cka kom afer te familjes edhe mi plotesu krejt andrrat e objektivat qe i kemi secili si
njerez, me bo nje karriere, me udhetu shume , me provu gjithmone sende te reja, po besoj qe kto
ne pergjithsi.
Hulumtuesja: A ki mendu najher qysh jeta edhe vdekja si procese jane te lidhura me njera
tjetren?
I1: Hmm... Kisha thon qe ne nje far menyre po se na para se me lind vijim prej diku edhe pse
nuk osht provu ne menyre shkencore kaniher e kom ate mendimin qe ai vendi qe vijim para se
kemi linde mundet me kon jo nje lloj vdekje por nje gjendje qe nuk jena shume te vetedijshem
prej ka po vijme edhe osht e nderlidhne me jeten. Kshtu qe edhe jeta kur perfundon ne shkojme
ne nje far spo di a e kisha qujt edhe ato gjendje, por po e quj ashtu se spo kom nje term adekuat,
edhe jeta osht e lidhun me qit gjendjen e vdekjes edhe po mendoj qe krejt jane te lidhuna me
njera tjetren si zingjir , kur po perfundon njera po fillon tjetra, edhe kur po perfundon qikjo jeta
po fillon vdekja.
Hulumtuesja: Po du mu nderlidh pikerisht me kete qe po thu se me nje far forme po thu qe
fillon dishka edhe mbaron, edhe fillon edhe nashta diqka tjeter, si nje cycle me thon. A
mendon se ka jete pas vdekjes?
I1: Te une s’kisha thon qe a mendoj, sosht qe jom njeri ashtu besimtar qe besoj qe qysh thone
fete qe ka edhe ekziston ferri dhe parajsa, une jom shume dyshuese ne ate aspect, nuk jom e
sigurte a ka ose a mundet me pase por kom qef shume me besu edhe me bon mu ni mire fakti
kur mendoj qe masi te vdesim ka me pas nje vend ku kemi mujt mu taku me krejte njerezit qe i
kemi njofte ne jete ose qe i kemi dashte edhe qe i kemi humb ne faza te ndryshme te jetes edhe
qaj send m’bon mu ndi shume ma mire kur mendoj qe pernime ekziston diqka masnej qe i jep

jetes nje far kuptimi se nuk mendoj qe kemi ardh ne kete jete ne menyre shume te rastesishme ,
mendoj qe diqka duhet me pase ndonje arsye pse kemi ardh na qitu edhe pse ndodhin qito sene
qe ndodhin. Ne te njejten menyre mendoj qe edhe vdekja duhet me pase nje lloj jo nashta arsye
por pike ose qellim ose…edhe nashta qiky eshte qellim qe me i bashku prap njerezit.
Hulumtuesja: Qysh ja kishe spjegu dikujt procesin e vdekjes? Qysh ja kishe pershkru?
I1: Dikujt te rritun apo dikujt te vogel ose ne pergjithsi?
Hulumtuesja: Edhe dikujt te vogel qysh kishe mujt me ja spjegu po nashta masnej nese
mundesh me e elaboru edhe dikujt me te rritur?
I1: Kisha nise me spjegu qysh na kan spjegu kur kemi qene te vogel. Neve gjithmone kur vdiske
dikush na thojshin qe jon bo shume te vjeter niher kane qene fmije, jon rrit, kane ardh ka mosha
e mesme, edhe dikur jon plake shume shume edhe trupi ska mujt mo me e perballu jeten edhe
kane shku ne qiell. Nuk na kan tregu qe njeri vdes, qe disa kultura e vorrosin trupin e disa i
djegin trupat po neve na kan thon qe veq ka shku ne qiell edhe prej qiellit ata na shohin e na
vezhgojne neve poshte edhe me nje far menyre jon gjithmone me neve. Kjo nashta u kon nje far
kuptimi shpirteror spiritual, po nashta ne menyre qe kisha me ju spjegu kish me qene qashtu qe
nje here jane fmije, masnej te rritun, masnej ne moshe si mesatare masnej plaken edhe forcat e
tyre shterrohen edhe energjia e jetes humb edhe njerezit s jon me ne gjendje mi perballu krejt cka
ju bjen jeta edhe kalojne ne nje gjendje tjeter ose faze tjeter por une nuk e kisha inkorporu qe
njerezit shkojne ne qiell ose na shikojne poshte, besoj qe kete pjese e kisha lon jashte.
Hulumtuesja: E cka nese ka qene me i ri?
I1: Hmm… Nuk po di une personalisht por shumicen e kohes qysh na kane spjegu neve kur ka
vdeke dikush i ri se zoti i ka pase arsyet e veta pse e ka marr. Nashta fakti qe ai ka vdeke i ri ka
qene mi ndiku njerezit tjere ne jeten e tij qe ata me marr nje drejtim tjeter ne jete, nashta mi bo
disa zgjedhje me te duhura ne jete, me e vrejte qe pernima jeta eshte e shkurte edhe me bo dishka
me jeten e tyre. Nashta u kon dishka mi bo ata self aware qe pernima vdekja ekziston edhe eshte
shume me afer se qe ti mundesh me prit ose me mendu.
Hulumtuesja: Mu nderlidh me ato qe ti tha menyren qysh ta kane spjegu kur je kon ma e
vogel ose menyren qysh krejtve na kane spjegu kolektivisht qe na vdesim edhe mujim me
shku diku tjeter edhe zoti nashta n aka marr per arsyet e veta, a e mban mend heren e pare
kur je ballafqu me vdekejn si proces edhe a ta kan spjegu njejte qysh ma spjegove ti tash
ose qysh te ka bo mu ndje qajo?
I1: Me kujtohet kur jom ballafaqu me vdekjen per here te pare, po mendoj i kom pas 5-6 vjeq
kur ka vdeke gjyshi por nuk u kon dishka qe m’ka ardh shume befasi ose shume surprize se ai
per nje kohe te gjate ka qene i smure me kancer edhe ne nje far menyre e kemi pa ashtu, e kemi
pa menyren qysh thash me heret menyren qysh e kane spjegu qysh vjen te vdekja, e kemi pa prej
nje njeri prej moshes me mesatare tu shndrru ne nje person me te vjeter, edhe kadal kadale tu e
hup energjne, tu e hup vetedijen, tu kalu ne nje gjendje me te dobet secilen here, se per nje kohe
te gjate ka qene shume i shtrite ne shpi. Shpesh kur mami na merrke me veti me u kujdese per to
ose me nejt pak ma shume, shpesh e degjojshim tu pas ankthe te ndryshme edhe kadal kadale e
hupke vetedijen kshtu qe kur ai ka vdeke, habia ose ballafaqimi me vdekjen ska qene shume i
madh ashtu. Edhe nuk me kujtohet ashtu momenti i sakte qe na ka spjegu qe ka vdeke une veq e
pajsha qe ne shpi vijshin shume njerez, kajshin shume njerez, mami nuk na pat qu ne qerdhe mu
e vllaun, patem met ne shpi por nuk osht ndonje moment qe ajo na ka marre e na ka ule e na ka
spjegu. Nashta krejt ky proces u kon dikur masanej kur une nuk kom qene ne gjendje me kujtu,
por e kujtoj si aftermath, ashtu si nje… i mbaj mend senet qe kane ndodh…spjegimin e mbaj
mend veq qitash me kujtohen fjalet, por momenti kur ka ndodh nuk me kujtohet. Tash i kom veq

qato fjale, qat idene qe na kan spjegu e ai momenti psh si une me ty qe jom tu fol ose me mamin
qe jom kon tu fol nuk me kujtohet, skom memorie. Me paten marr edhe mu ne varrim edhe mu
ka dok si proces shume i quditshem ne ate kohe edhe qaty ne qat moment nuk me kane tregu cka
osht tu ndodh, cka jon tu vendose poshte dheut aty. Edhe mu mu doke shume quditshem edhe
mendoj prej qatij momenti per shume vjet deri sa jom rrit e kom pase shume vshtire me kalu ka
varrezat shueme kisha nje ndjenje te keqe edhe sa her kom mujt e kom evitu qat rrugen e
varrezave ne Prishtine. Por tash nuk e di a prej qe kom lexu me shume, prej se kom shku ne
shkolle edhe qe di, nuk me tut ose nuk me shkakton naj ndjenje te keqe qajo procesi me shku ka
vorrezat.
Hulumtuesja: Po nashta deri sa ata e kane bo me nje far forme mi mbrojte secilin per
menyren qysh na vdesim a mendon qe per ty ish kon me mire nese ta kishin spjegu tamam
qarte apo kur tash e mendon a osht me mire qe ta kane spjegu qashtu qe ai ka shku ne
qiell, qe e ka marr zoti ose jetes se tij i ka ardh fundi?
I1: Jo mendoj qe per femije te asaj moshe osht ma mire me ja spjegu qashtu nje version qe
njerezit shkojne ne qiell edhe ju me nje far menyre jeni te lidhun, nuk u shkepute gjithcka se me
kujtohet ne familje vajza e vogel e tezes, dikush i pat tregu per dikon qysh ka vdeke edhe ajo ka
fillu shume mu tut per prinderit e saj , qe po i vdesin e po i humbin edhe i pat hi shume ashtu si
nje lloj frike qe ju doke nje proces jashte kontrollit te saj, qe mundet me ndodh ne cdo moment
edhe ajo ska me mujt me pase kurre ne kontroll. Kshtu qe ma mire nashta ish kon me ju spjegu
ne kete menyre. Kisha shtu edhe diqka qe para ksaj interviste nuk osht qe kom mendu najher
shume shume per vdekjen ose qe jom kon nje njeri qe kom reflektu shume per kte process.nuk e
di a ka qene qe nashta per nje kohe te gjate skemi humb njerez ne familje ose e kom ndonje
mekanizem mbrojtes qe skom qef mu perballe shume me kete send.
Hulumtuesja: A e diskuton najher kete teme me shoqerine tone ose te aferm?
I1: Me raste po, por jo si teme qe vjen out of nowhere po ma shume kur lidhet me vdekjen e
dikujt ose qe degjojme lajme ne tv qe dikush ka vdeke, ne qat menyre se jo kshtu psh qysh jemi
tu nejt e me ja nis me diskutu per vdekjen.
Hulumtuesja: E cfare perspektiva i degjon me shume nese diskutoni, per shembull nese
diskutoni per vdekjen a osht diqka qe e reprezenton me shume kete muhabet?
I1: Ma shume e lidhin me nje far aspekti fetar, religjioz qe nderlidhet me rite fetare me shume qe
duhet me e vorroz, qe duhet me e thirr hoxhen ose priftin kto ritet fetare qe zakonisht ju bojin. Se
njerezit e kulturave te ndyshme i kane ato traditat e veta menyrat qysh i qasen ketij procesi e ketj
fenomeni.
Hulumtuesja: Derisa na jemi tu fol per vdekjen na automatikisht mundemi me mendu qe
okej vdekja mundet me kon nje proces qe mundet me shkaktu frike per dikon ose dikush
eshte me neutral. Po zakonisht edhe prej hulumtimeve tregohet se njerezit frikesohen prej
vdekjes, a mundesh mem tregu pse mendon qe njerezit frikesohen prej vdekjes?
I1: Nashta frikesohen prej te panjohures se kerkush nuk e din sakte, pavaresisht asaj qe sjellin
fete ose religjionet e ndryshme me teorite e veta se cka mundet me pase masanej, kerkush ne fakt
nuk e din cka ka me pase edhe osht nje far frike ndaj te panjohures edhe psh kur e mendoj friken
ndaj vdekjes mu me vjen ajo frika qe ne kete proces kom me qene vet diqysh e paramendoj veten
ne nje vend te erret edhe kom me qene vet, skom me mujt me ja shpreh friken dikujt qe e kom
krejte mendimet qe jon tum ardh ne kry ne ato momente, besoj qe osht qajo..te pakten per mu qaj
fakti i te qenurit vet, edhe per shume njerez osht qikjo e panjohura qe nuk din me cka ki mu
perballe ose a ka edhe diqka qe atje ki mu perballe, ose ndoshta osht ndonje lloj gjumi kur ti nuk
ki as vetedije ose absolutisht kurgjo nuk ka atje me tutje.

Hulumtuesja: Ti i tregove mendimet qe mundesh me kon vet, a ki ndonje emocion tjeter
kur e mendon procesin e vdekjes, qysh te bon mu ndje qajo ose fakti qe une kom me kon
vet nashta ju ma perpara tregove qe ne e kemi vetedijen fakti qe jemi gjalle po kur na
vdesim na nuk e kemi qat vetedije. Qysh te bon mu ndje fakti qe nuk ki me ekzistu?
I1:Me bon mu ndi si helpless, te pa ndihme ashtu qe nuk muj me bo kurgjo, kurgjo sosht ne
fuqine teme, e thash me heret e frikesume po edhe dishka qe nuk osht ne doren teme , qe skom
me mujt me gjet zgjedhje, qe kom me kon shume ndryshe prej krejte sendeve qe i kom bo gjate
jetes, ka me qene e panjohur edhe une kom mu ndi shume jo ashtu e mposhtur por nje gjendje qe
une skom mo pushtet, qe s’muj mi marr vendimet e mia, qe s’muj me bo kurgjo.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?
I1: Kisha thon qe prej dyjave nga pak se na kemi msu qe njerezit e pare ne fillim te historise
edhe ata jon mundu ne menyrat e veta qe mu mbrojte prej rreziqeve, prej kafsheve te egra, prej
zjarreve te papritura, prej ndryshime klimatike qe kane ndodh , shkrirja e akullnajave krejte ato
qe kane ndodh ne histori edhe mendoj qe kjo u kon nje far menyre mu mbrojte prej vdekjes qe
mos me vdeke, ato fillimet e para te mbjeteeses se njerezve. Por edhe kjo pjesa religjioze dhe
kulturore e ka ate rolin e vet qe e ka lujt. Mendoj se menyra tu e spjegu cka mundet me pase pas
vdekjes, si parajsa ose ferri cka mundet me te ndodh ne ferr nese s’je nje njeri i mire ose nje njeri
qysh ata e pershkrujne gjate gjithe jetes, edhe ajo e ka instalu nje far lloj frike, ose qat friken qe
ka qene e ka rrit ne nje far menyre se njerezit edhe nese sjon te sigurte cka mundet me pas
masnej, e kane nje far ideje qe nese nuk i boj qito sene nashta ska me qene hiq mire edhe une
kom me vujt shume, edhe kurgjo ne jete s’ja ka vlejte qa kom bo deri qitash se ne fund kom me
pase nje denim te tmerrshem.
Hulumtuesja: A mendon qe kultura tu i instalu qito mendime te ndryshme ose tu i bo kto
konstrukte sa mendon qe ka mujt me ndiku te njerezit, a i ka ndihmu ose a ka mujt me i
penalizu ne nje far forme, a ka mujt me pase ndikim? A ka qene i nevojshem?
I1: Ndikim te mire ose negative nuk e di a muj me thon po ndikim definitivisht ka pase se prej se
ka linde feja ose religjioni ose prej se jon formu kulturat e ndryshme, mendoj qe besimi e feja
gjithmone e kane pase nje rol shume te rendesishem edhe ne jeten e njerezve por edhe ne kulture
psh njerezit kane gjete mbeshtetje te kto sene ne kohe te veshtira , kur i ka vdeke dikush ose kur
kane hup shtepine ose punen ose kur jane perballe me diqka te madhe, ata kane lyp ndihme te
librat fetare, te udheheqesit fetare me ju gjet nje rruge ose me ju ndihmu ata me gjet nje zgjidhje
diqysh ose nje rruge te drejte mes gjith ksaj edhe po mendoj qe ndikimi ka qene goxha i madh si
per te mire po nashta skisha thon i keq por ne nje far menyre qe me shkaktu ndarje ne mes
religjioneve, urrejtje ose diskriminim mes tyre se menyra qysh ata e shikojne zotin ose ritet e
ndryshme per me gjet vet ose me gjet paqe sjon shume te njejta, e po mendoj qe qajo kish mujt
me qene dishka negative.
Hulumtuesja:A kishe mujt mem tregu qe kur mendon per vdekjen personale, cka te kish
mungu me se shumti fakti qe po e len kete bote edhe per cka ishe ndje falenderuese?
I1: Po besoj qe me kishin mungu familja edhe njerezit qe i kom afer e cka i du, besoj qe kontakti
njerezor pa marre parasysh edhe njerezit i qe i njeh edhe ata qe nuk i njeh vete fakti qe mundesh
me dal e mi taku njerezit e ri qe mujin me ta ndryshu jeten. Besoj qe me kish mungu edhe
ashtu…nuk e di atje kur vdesim a kemi me pase kontroll mbi veten mbi veprimet tona po besoj
qe m’kish mungu qajo qe me marr vendime tua, me pase vullnetin e lire me vendose per veten

edhe po besoj qe kur jemi gjalle, vet fakti qe kemi me vdeke i jep kuptim jetes qe e din qe ski
shume kohe edhe duhesh mu ngut mi mbrri senet qe i don edhe kur kalojme atje se kemi qet
presion te kohes edhe senet s’kishin mi pas kete kuptim. Nashta qikjo m’kish mungu, me pas
dishka kuptim edhe njerezit qe i du. E per cka kisha me qene falenderuese? Kisha me kon
falenderuese qe te pakten I got a chance me jetu deri kur kom jetu, mi njoft qata njerez qe i kom
njoft, me jetu, me msu, me zbulu sene te reja, me udhetu, me pa krejte kete bote qe bashke e
shijojme kshtu qe po mendoj rreth ketyre spom bjen diqka tjeter ne mend.
Hulumtuesja: Okej..Qysh mendon qe njerezit tjere ne shoqerine tone sidomos, qysh
mendon se ata e perceptojne vdekjen ose a te kish ra ne mend ndonje mekanizem
ballafaques qe e kane ata kur mendojne per vdekjen?
I1: Spo di… besoj qe ka menyra te ndryshme varesisht prej njerezve, do njerez jon ma ekspresiv
mujin me shpreh ashtu tu kajt e tu bertit ne menyre qe me e qit jashte krejt ato qe e ndjejne, disa
njerez kerkojne ndihme qofte prej udheheqesve fetare e do kerkojne ndihme te psikologu e te
mjeku. Besoj ne menyra te ndryshme. Besoj qe ka mekanizma mbrojtes…na e kemi msu qe ne
keto raste mekanizmi mbrojtes kryesor osht mohimi, denial ti e ndjen edhe e kupton qe dikush ka
vdeke por nuk te ka mbrri emocionalish ai send, ti je shume ...ti e degjon tu thon qe ka vdeke por
nuk ndjen diqka..je shume kshtu jo i ngrire por hala ska depertu ai lajm. Besoj qe njoni prej tyne
kish mujt me kon. Po thash edhe me heret qe nashta edhe fakti qe une nuk mendoj e nuk rezonoj
mbi vdekjen mundet me kon edhe nje lloj mekanizmi mbrojtes ajo qe s’don mu ballafqu asniher,
qofte edhe per njerezit qe nuk i njeh qaq shume po edhe per ata qe i njeh dhe i don.
Hulumtuesja: A mendon qe kto ritualet tona qe na i kemi te ballafqimit me vdekjen kur
dikush vdes, sa mendon qe e ndihmojne dikon per me e tejkalu vdekjen, fakti qe vijin
shume njerez, qe vajtojne per ate person?
I1: Niher kesh tu thon varet prej njerezve qysh e perballojne, por tash qe e permende qe vijin
shume njerez mendoj qe ndihmon shume sidomos ne ditet e para se ti nashta je msu me nje
person me shume ne jeten tone ose ne shpine tone ose familjen tone edhe nese ishe kon vetem
me pak njerez qe i ke afer nashta mungesa ish ndje shume, ish ndje nje vend i thate ne kauq ose
ne tavoline kur hani buke ose diqka kshtu. Kur ka edhe njerez tjere qe te rrethojne dhimbja bohet
ma pak, edhe nese ata s’munden me ti thon fjalet e duhura te pakten ndjen zhurme, njerez tu fol,
diqysh e din ne nje far menyre qe s je vet edhe jeta vazhdon sa do e dhimbshme qe ka mujt me
kon ajo vdekje ti sje vet. Nuk e di sado e shkurte me kon kjo koha qe vijin shume njerez,
mbeshtetja familjare mdoket qe osht e rendesishme. Edhe pse kjo mundet mu var prej kulturave
te ndryshme, njerez te ndryshem se ka disa kultura e disa familje qe i pranojne veq njerezit
shume te aferm e shoqrine shume te ngushte, psh e di qe te na ne Kosove neper pamje ose ne
vdekje vijin edhe njerez qe personi qe ka vdeke e ka taku veq nje here ose nashta nuk e ka taku
hiq veq dikush i familjes e ka pase te aferm ose e ka njoft kshtu qe ky osht nje send shume i
mire qe ti shkon me ofru mbeshtetjen tone, ndihmen tone…nuk e di m’pelqen ky fakt.
Hulumtuesja: Po du mu kthy edhe nje here te menyra qysh na e perceptojme vdekjen edhe
te kuptimi i vete jetes edhe ka hulumtime qe tregojne se menyra qysh na i qasemi vdekjes, i
determinon edhe menyren qysh jetojme edhe qysh na ballafqohemi me jeten e
perditshmme. A mendon se eshte e nderlidhne menyra qysh na i qasemi vdekjes, me
menyren e jetes qysh na jetojme?
I1: Munden me kon te nderlidhne, psh po e nderlidhi me veten tem, shpesh qysh e njoh veten
edhe qysh me kan thone edhe te tjeret jom jo ma e ngadalshme por I take my time mi bo krejt
senet nashta edhe kur vjen puna me kry naj fakultet, master, naj kurs ose trajnim gjith mendoj qe
okej ka kohe, kom kohe edhe per qito edhe kjo nashta lidhet me faktin qe nuk mendoj per

vdekjen, nuk osht qe nalna me reflektu cka ka mem ndodh ose a ka me ardh dita, a ka me qene
shume ma afer a shume ma larg. Po besoj qe kane ndonje nderlidhje. Po besoj qe njerez te
ndryshem kishin mujt met jap pergjigje te ndryshme.
Hulumtuesja: A kishe mujt mem tregu qysh e ballafaqon humbjen ne menyre gjenerale, jo
veq humbjen e nje personi por kshtu how do you cope with loss in general. Qysh ti e
ballafaqon?
I1: Ne fillim nese humbi diqka ose nuk arrij diqka qe e kom dasht e kom nje tendence mi fajsu
veten, e kom humb ose nuk e kom arrite se une s’jom kon e mire ose nuk i kom pase cilesite e
duhura cka duhet me majte nje person ose nje send ose diqka e mas nje kohe kur kalon ky
intensiteti i fillimit filloj mi racionalizu pak situaten, mendoj per krejt arsyet objektive te
mundshme e qe ka ndiku per shembull me humb nje pune ose nje mundesi ose nje person te
dashur qe nashta jeta ose vdekja ska te bej kurgjo me ty ose ska qene ne doren tende hiq.
Hulumtuesja: Qysh e percepton nashta procesin e vdekjes me te dashurve tu?
I1: Hmm…qysh e thash edhe me heret edhe per vdekjen ne pergjithsi, edhe per vdekjen tem por
edhe vdekjen e me te dashurve tentoj mos me mendu shume. Kur jom kon me e vogel shihsha
endrra qe mami ose babi ose dikon qe e kom afer ka vdeke edhe une skom mujt me ju thon sa i
du, sa te rendesishem jon kon per mu edhe gjith m’kujtohet qe jom qu ashtu me nje ndjenje
shume te keqe, edhe mu kane dashte disa sekonda me mendu a u kon qajo pernima a osht
realiteti krejte tjeter kshtu qe prej asaj kohe mundona shume.. jo nashta qe mundona shume ose I
put effort mos me mendu per vdekjen por pernime nuk me bjen rasti shume me mendu ose
reflektu, po edhe nese najher me shkon me mend qe ai send mundet me ndodh mundona mos mi
mendu edhe mundona mi mendu si proces shum te larget se na kemi shume sende mi jetu
bashke, shume procese mi kalu se tentoj me mendu qe ata jane shume te ri, edhe une jom shume
e re edhe ka shume periudha te jetes qe ata duhen mem pa tu i arrit, ose une mi pa tu i arrit. Edhe
shpesh mendoj qe tash osht rradha jem me ju ndihmu atyne, ata ton jeten me kane ndihmu e me
kane perkrah tash osht rradha jem qe une me bo dishka, me i ndihmu e mi perkrah edhe mendoj
qe osht shume kohe e gjate deri sa te vjen ajo dite edhe mujim mi shiju kadal kadal krejte ditet qe
na mbesin bashke.
Hulumtuesja: Qysh kishe mujt mi imangjinu veten ose te tjeret me idene qe me kon te
pavdekshem?
I1: Sdi sosht qe e kisha imagjinu najher se qysh thash edhe me heret edhe vdekja e bon jeten
shume me te qmueshme…nashta po tingelloj shume poetike po pernime te kisha dite qe une kom
me jetu pergjithmone, as nuk isha ngut me kry masterin, as me kry shkollen as nashta me gjet nje
pune e me kriju karriere. Nashta as prinderit e mi nuk ishin ngut qaq shume qe me e shfrytezu
ton kohen me mu sa jom kon e vogel, mi kalu krejte ato momentet bashke edhe mendoj qe mami
jem kur kom qene e vogel s’ka punu se ka dashte me na rrit neve, me na pa tu rrit ede me kon
afer neve gjithmone e edhe mendoj qe me pas jetu pergjithmone nuk ju kishim kushtu shume
rendesi seneve te vogla, me qene me femije me kon me prinderit ne momentet e rendesishme te
jetes. Kishim thon: ditelindje? Hajt se ditelindje ka sa te dush, ditelindje pergjithmone. Lindja e
nje personi? - po hajt se krejte njerezit lindin. E po mendoj qe ne nje far menyre per mire ose per
keq, vdekja ja jep jetes nje presion qe hej duhet me bo jeten e bukur, duhet me shiju edhe me jetu
cdo moment, si per mire ashtu edhe per keq.
Hulumtuesja: Faleminderit.
I1: Asgje… shpresoj qe te ndihmon.

Intervista 2 (I2)- vajzë, 24 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe pase me e pershkru procesin e te qenit te gjalle, faktin qe ti jeton
edhe je pjese e ketij universi?
I2: Une e konsideroj si dhurate shume te madhe, e konsideroj veten religjioze edhe ne baze te
qasaj e shoh edhe procesin e jetes dhe vdekjes psh me jete mdoket si nje lloj provimi qe e kemi
ne kete jete, sic do tjeter qe e kalojme deri tash osht edhe jeta. Ndryshe osht kur i kemi disa sfida
edhe shohim veten qysh pi kalojme qato edhe ne fund per me arrit deri te nje pike qe ka me qene
procesi i vdekjes kur na kemi mi kuptu krejt qat rezultatin sa kemi arrit me jetu. Ky process
mendoj qe na ndihmon shumicen e kohes mi pa veten ku jemi edhe ku dojim me arrit qe ne fund
mi pas ate fundin e lumtur ose fundin qe na dojim mi pa veten tu kalu prej kesaj jete.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe i vlereson ne jete ose je thjeshte je thankful?
I2: Ne kete pjese te jetes qe jam per momentin, sendi qe me shumti e cmoj eshte te qenit e gjalle
per arsye se i kom pas disa faza kur u vu ne pikepytje qajo per sshkak te disa aksidenteve edhe
sfidave qe i kom pas ne jete, send i pare qe e cmoj me se shumti eshte te qenit e gjalle. Tjetra
osht edhe rrethi, familja qe jom e rrethume qe krejt kohen kane qene perkrahes per mu edhe nje
pjese e shoqerise dmth qe kom arrit mi kriju me kalimin e kohes. Nje send shume i rendesishem
qe osht e qe nder vite jom mundu mi kompletu edhe mi bo sa ma t’plote osht me qene e
permbushun edhe e vete- knaqun me veten qe te pakten krejt kto sfida qe i kom kalu edhe tjerat
qe kom mi kalu kane me qene per plotesimin tam edhe shpirterore edhe si person qe me mujt mi
pas edhe vitet qe vijin me kon sa ma e pergatitne per sfida se edhe ne jete ki me pas gjithmone
dishka qe ka me te ardh qe ti nuk e pret ose qe nuk e ki planifiku.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes edhe vdekjes jane te lidhura me njera tjetren,
pavaresisht qe jane procese te kunderta, a mendon se kane ndonje lidhje?
I2: Une qysh e thash edhe ne fillim qajo lidhja osht qe ti bon dishka, per me arrite te nje pike e
jeten e shoh si nje rruge qe patjeter me arrit te vdekja, edhe pse nashta per shume persona osht
nje fund shume i hidhur se osht ajo frika se shka ka me ndodh masnej por jeta eshte si nje provim
per rezultatin qe ki mi marr mas vdekjes, une qashtu e shoh e me nje far forme s’mundesh mi nda
si dy procese te ndryshme po thjeshte mendoj se vdekja osht vazhdim i krejte qasaj qe e ki kalu
dmth krejt kto vite qe masnej ki mi marr njefar rezultati edhe ki me vazhdu me qato. Nashta osht
e ndikune edhe prej pikepamjes teme religjioze po une ne qet forme e mendoj.
Hulumtuesja: A kishe mujt pak mi elaboru per mendimin tend per jeten pas vdekjes, cka
mendon per kete fakt?
I2: Po vete fakti qe e shoh jeten si nje lloj provimi se edhe edhe pikepamaja religjioze e sheh
jeten qashtu se ne momentin kur vdesim atehere kemi me jap llogari te dikush shume me
madheshtor se na dmth te krijuesi jone. Edhe vete fakti i qasaj edhe jeta mas vdekjes ka mi pase
qat rezultatin qe thash qe kemi me perfundu ne baze te veprave tona ose sfidave qe i kemi pase
deri atehere edhe besoj qe jeta pas vdekjes ka me qene treguesi me i mire per krejt sfidat qe i
kemi kalu edhe veprat qe i kemi bo, sa e kemi pase mundesine me i pa gabimet te vetja, me
permiresu edhe me vendose per perfundimin tone edhe per jeten qe dojim mi jetu sa jemi gjalle.
Hulumtuesja: Nese dikush te kish pyt cka osht vdekja, qysh ja kishe spjegu, qofte nese ish
kon dikush me i vogel, bashkemoshatare ose person tjeter. Qysh e kishe shpjegu?
I2: Do me thone vdekja sipas meje edhe e spjegova qysh e shoh une po varet edhe prej persoit
qysh ja spjegon…qofte nese osht i vogel ose pikepamjeve qe i ka ai person se jo gjihtkush e sheh
ne menyren qe e shoh une, po besoj qe menyra me e thjeshte ish kon qe osht nje proces si
perfundim i jetes qe gjith kemi me kalu edhe thjeshte osht si mi hap nje dere edhe me kalu

mandej me nje far procesi ose sfide tjeter qe ti ki mi pas masi t’maron qiky lloj filmi qe e kemi
ne fazen e pare.
Hulumtuesja: A te kujtohet nje nder momentet e para kur ja in is me mendu per vdekjen
ose nese je ekspozu ndaj ketij procesi nese ka vdeke dikush i aferm edhe dmth ne
momentin qe je ekspozu me kete process te vdekjes a ta ka spjegu dikush cka osht vdekja?
I2: Me thon te drejten edhe fatmiresisht edhe ne familje shume te afert skemi pase edhe rasti i
vetem ka qene kur gjyshi ose gjyshja kur m kane vdeke, por jom kon shumm e vogel edhe nuk e
mbaj ne mend shume. Po tu u rrit me kalimin e kohes e kom marr ne menyre shume te qete, me
ka ndihmu kogja shume se prej nje moshe te re jom interesu per perspektiven religjioze edhe
kom fillu me nje far forme mi perqafu qato edhe mi kuptu qat ide edhe tu e marr parasysh qat
spjegim qe ta jep religjioni e kom pas shume ma te lehte mu ballafaqu edhe nese kom ndi qe
dikush i afer ka vdeke ose nese kom pa naj rast ne familje kshtu ma larg. Kshtu me ma spjegu
dikush nuk e mbaj ne mend qe ma ka spjegu por e di qe e kom ndertu idene vet edhe tu pa prej
rasteve, jam person psh qe m’interesojne perspektivat e shume njerezve. Edhe kur m’ka ra me
naj rast ma t largt jom shku e kom kqyr qysh njerezit e kuptojne, e kom krahasu me idete e mia
edhe qashtu e kom ndertu botekuptimin tam per vdekjen se per me ma spjegu dikush nuk e mbaj
mend se garant jom kon shume e vogel, edhe na vete si kulture nuk jemi persona qe e inicojme
kete pjesen me diskutu per vdekjen zakonisht e gjejme formen me te shkurten mi spjegu edhe i
shmangem. Nuk osht qe kemi shume informacione pse, amo muna me mendu qe jo gith e
mendojme edhe qaq larg e dijin qe dikur ka me ndodh, po mundohem mos mi qu mendjen qaty
per cfardo lloj arsye qe ndoshta edhe mos me met tu e mendu qat pune perveq qe kur kemi
ndonje aksident ose semundje qe munden mu diskutu per qato dy tri dite qysh ki pshtu edhe
mandej prap osht dishka qe secili e mendon ne heshtje por jo dikush qe thot hajde ta diskutoj se
une e mendoj ne kete menyre po du mi dit edhe ti ne cfar menyre mundesh mi pa kete proces.
Hulumtuesja: Kur fole si kulture qe na e shmangim, e shka psh per ty personalisht, a e
diskuton najher kete teme me te afermit ose shoqerine tone?
I2: Jo as une personalisht jo, m ka ndodh qe i kom pas dy aksidente u diskutu qato dy dite edhe
sa me fat jom kon qe kom pshtu shka ka mujt me ndodh po deri ne piken e vdekjes, jo me vazhdu
mi elaboru ose me thon athu ti qysh ishe ndi ose qysh u ndive ti qe e pate kete eksperience,
shumica kan thon shyqyr qe pshtove edhe qaq. Asnjoni ska dasht mem vet okej qysh shkoj
procesi ose qysh u ndive ti vet qe e ke dit qe ka mujt me ndodh pernima qe ke mujt me vdeke
edhe pse ti ke pshtu.
Hulumtuesja: Pse mendon qe njerezit frikesohen prej vdekjes?
I2: Osht nashta ajo pjesa qe ka shume pikepamje qe ti nashta mundesh mi dit shka ka me ndodh
po asnjona sosht e garantune 100 perqind. Edhe ne ate momentin kur e mendon qe shka osht tut
mbajte gjalle qitash ose ne qet moment pse jom gjalle une, kom mujt me qene e vdekun edhe
osht nje lloj frike ose ti nuk don mu perballe me qato mendime qe mujin me kon te
shumellojshme qe ku mundesh mi gjet ti veten pas vdekjes e qajo nashta ta jep nje far ankthi ose
nje far sikleti se psh pikepamja religjioze e definon si nje proces qe ka me ndodh po masnej jeta
ka me vazhdu prap poo se ki me qene psh ne ate pjesen e ferrit ose parajses ose diten e gjykimit,
krejte ai procesi qysh ka me shku edhe ti ja nis me mendu per pjesen shka ki bo deri tash, ne cfar
menyre ki me u gjyku , cilat jane pjeset e mira ose te kqija tujat, edhe qajo vjen tu u bo shume e
ma shume…edhe ta shton qat ankthin qe kuku shka paska me ndodh. Masnej osht ajo pjesa e
shkences qysh e spjegojne qe procesi dmth, ose trupi qysh dekompozohet, cka mundet me ndodh
me shpirtin psh ndarja edhe ti prap nuk e din 100 perqind sakte shka ka me ndodh. E qikjo nashta
ma shume e shton ankthin tone, une personalisht nese e kom mendu najher pa e diskutu me

najkon po veq me veten kom perfundu tu e pas ashtu pak ankthin qe a thu cila osht e sakte ose
kush me garanton se cka ka me ndodh. Se vete fakti qe jemi ktu osht per nje arsye. Neser mundet
me ndodh edhe kerkush nuk te garanton 100 perqind cila osht pergjigja e sakte shka ka me ndodh
ne kete proces. E nashta vet qaj ankth i shton njerezit mos mi diskutu edhe mi lon ashtu ka fundi
qe cka t’bohet, bohet.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?
I2:Une mendoj se ti kur lind, ti pjese te qasaj lindje e ki edhe vdekjen, kur vjen ne jete vjen edhe
me qat pjese s’mundesh me thon qe po e takoj gjate rruges ose osht nje proces qe ka me ndodh
ose ka shanca edhe mos me ndodh dmth kur vijim ne jete na skemi qare pa u perballu edhe me
vdekjen kshtu qe besoj qe qajo frika vjen ne te lindur por jo frike ne kuptimin e plote te fjales,
thjeshte idea qe ka me ndodh masnej niveli qysh ndryshon atehere varet edhe gjate jetes edhe
prej pikepamjeve tuja. Nese ti ki kontakt me veten edhe e krijon nej ide qe okej ka me ndodh
edhe osht proces qe kemi mi kalu te gjithe, me nifar forme edhe pergatitesh gjate jetes qe ne cdo
moment qe ndodh ti ki mi dit shka ki me kalu po osht edhe ajo pjesa e evolucionit qe na i kemi
kto survival skills edhe ne momentin qe jeta jone kercenohet, trupi mobilizohet qe deri ne piken
e fundit ti mu mundu me mbijetu e qaty nashta varet edhe niveli i frikes edhe ideja jone qe na po
dojim me jetu, edhe mundohemi si qenie qe mi shty sa ma shume kete proces qe me ndodh sa me
vone. E qato po thom qe nashta varet prej sfidave te jetes edhe niveli i frikes ndaj vdekjes, eshte
diqka e lindun e jo dishka qe e fitojme gjate jetes.
Sipas mendimit tend cfare ndikimi mundet me pase kultura ose shoqeria ne qasjen tone
ndaj vdekjes?
I2: Varet tash psh tu u nis prej edukimit ne familje, nese ndodh nje rast psh kur kemi qene te
vegjel nese ka ndodh nje rast qe ka vdeke dikush ne familje per neve kish qene hera e pare qe
jemi ballafaqu nashta edhe me qat fjale ose proces se s’kemi ni dikur ma heret, kemi mujt mi pa
ne filma po qysh e pershkrujin si nje proces me te lehte e me te bukur e nashta neve na bojne mi
pa ne formen me te keqe ne qato momente ne familjen tone edhe varet familja qysh ta spjegon.
Nese ne qat moment ti e sheh familjen te tmerrune e te traumatizune normal qe te ti ka mu ndjell
frika ma e madhe se sa kur dikush vjen ta spjegon qe osht nje proces qe gjithkush ka me kalu
neper to, edhe ka me ardh nje kohe qe te gjithe nashta ne nje vend tjeter kemi mu taku ose
thjeshte ka me ndodh. Tash varet edhe ne cfar faze te jetes ka me te ra mu perballe me se aferti
me vdekjen qofte me nje person te dashur ose nese nin prej rrethit kshtu qe varet prej interpetimit
te personave pre te cileve ti e kupton per heren e pare e masnej edhe ajo ndjelle psh frike ose ja
nis me ti kriju idete tuja qysh mundesh mi pas per procesin e vdekjes. Mandej normal ekziston
edhe informata tjera nese don me dit pikepmaje te ndryshme, se sa ma shume lexon ose i sheh
pikempanjet e ndyshme e sheh edhe njerzit qe i kan kalu keto procese afer vdekjes e kane ma
ndyshe mi spjegu se e kane pase nje far glimpse te ketj perjetimi se e kane mendu nashta per 2
sekonda qe ka mujt me ndodh. Kshtu qe osht me rendesi interpretimi i tjerve edhe edukimi i
familjes.
Na si kulture kemi shume rituale e sidomos kur ballafaqohet dikush me procesin e vdekjes
se nje personi te aferm psh e pamja osht ma e gjate, cka mendon per keto rituale, cfare
ndikimi kane?
I2: Kto ritualet i shoh me shume si nje far dealing with death ose mourning, te mbajturit zi ose
nderimi i qatjij personi e ne qat forme sidomos per familjaret ne qat menyre e gjejin qe per me ja

bo qatij personi percjelljen me te mire te mundshme, prej dashnise e respektit qe e kane per qat
person. Qajo ma shume i ndihmon familjareve mi kalu qat periudhe tu qene te rrethum me njerez
edhe tu e dit qe per heren e fundit, edhe tu e percjelle per stacionin e fundit te pakten heren e
fundit ka pase respekt prej te afermve edhe e kane percjelle ne menyren me te mire te mundshme
masnej ato dite qe vazhdojin mi kujtu osht nje far lehtesimi ne kulturen tone qe per familjen osht
ndjenje e mire per ata edhe ngushellim nese vjen dikush pak me i larget edhe i thot fjalet me te
mira per qat person edhe pse mo ska me kon ne mesin tone po thjeshte cka ka lon mrapa qe
thojin te na, thjeshte ju jep nje far ngushellimi edhe lehtesimi per qat humbje edhe pse tash me
kalimin e kohes i kane rrallu ma shume per shkak te dinamikes jetesore, po kto ritualet prap i
mbajme se osht qaj respekti per qat person edhe normal ngushellimi i rrethit ndaj familjes
ekziston si nje far benefiti ne te keqen por per te dy anet.
Hulumtuesja: Kur e mendon vdekjen tone personale qysh ballafaqohesh me qat ide?
I2: Kur e mendoj thjeshte du qe ne fund me qene, kur ta shoh momentin qe kom mi mbyll syte
per here te fundit du me kon e qete edhe e knaqun me cdo send qe kom bo e kom mbrri, thjeshte
me kon e plotesune shpirterisht me senet qe i kom bo pa pase psh pishmone ose pa pase dishka
pa i thon dikujt ose pa i kerku falje. Thjeshte cdo dite, se vdekjes nuk i dihet qysh vjen, po cdo
dite mundona qe ne fund te dites qe ska mu dit edhe qysh kom mu qu, me qene e qete ose mos
me pas meri edhe mos me kon keq me kerkon. Qajo permbushja shpirterore per mu ka me pase
me se shumti rendesi. Nese e shoh veten qe s’kom me kon e permbushur ose all over the place
ose qe kom me kon ne nje pjese te keqe te jetes teme, skisha pas qef mem prit qashtu, nashta
cfardo lloj smundje kshtu qe kom pranu qat sfide qe m’ka ardh, edhe thjeshte me qene i qete.
Dmth sa ma qete edhe e permbushur mi perfundu kete fazen e jetes.
Hulumtuesja: Kjo ke me shume pritja jote ose parashikimi yt qysh kishe pas qef po vete
fakti qe na dikur kemi me vdeke se ti ski me qene mo, qysh te bon mu ndje? Cfar emocione
te jep si proces?
I2: Kom emocione te perzine se e mendon pjesen e jetes qe e ke kalu tash edhe e mendon rrethin.
Cka nese sot je edhe neser ki mu zhduk prej qati rrethi? mu perveti ma jep nje far ankthi se
dashte s’dashte ja nis e mendon per senet qe i ki bo, qofshin t’mira ose t kqija, se si qenie s’jemi
perfekte, s’mujim me thon qe i kom bo krejt te mirat po osht nje ndjenje qe prap perfundon tu
thon hajt se nashta qitash ska mem ndodh, osht edhe nje far lufte qe ti e krion me veten tone se
nje pjese e jotja s’don mi pranu qe dikur ki me perfundu qashtu, edhe ne fund te fundit apet
thom hajt se nashta… kom mu mundu edhe per nje kohe me jetu se hala jom e re, po asaj nuk i
dihet. Thjeshte e merr nje far vendimi qe cdo dite me jetu qashtu qysh don ti. Me jetu to the
fullest, mu mundu qe ne fund pavaresisht cfar menyre vjen ti mu kon e knaqne deri ne qat pike
edhe nese nuk i ki krejt senet ne vije, bile mi dit qe je kon tu e bo ma t miren.
Hulumtuesja: Cka te kish mungu me se shumti edhe per cka ishe kon falenderuese?
I2: Falenderuese jom cdo dite qe jom hala gjalle, e cka me kish mungu me se shumti osht
ndjenja me kon gjalle po edhe familja edhe rrethi.
Hulumtuesja: Cka per shembull per procesin e vdekjes se te afermve, a e mendon najher
ose qysh i qasesh?
I2: Une e mendoj shume shpesh sidomos te gjyshes se osht plake edhe e din qe cdo dite e me
shume i afrohet, po thjeshte e paramendoj momentin qe kur kom mi marr qat lajm me nje far
forme pergatitna mu mobilizu ne menyren me te mire te mundshme, se e di qe familja jeme ka
me pase shume nevoje per mu ne qato momente edhe une vet ka mem ra kshtu si boom shume e
madhe po thejshte mundona mu pergatit qe mi pranu ne menyren me te mire te mundshme, se
sado mi pranu procesin e vdekjes ose sado informata me pase apet kur i ndodh dikujt te familjes

tone qofte edhe te hujit, se m ka ndodh qetash nje koleges burri qe i vdiq, prap prekesh, e le mo
kur ti ndodh dikujt qe e ki ne familje. Po thjeshte e bind veten qe osht proces qe ka mi kalu heret
ose vone dikush po mundohesh mu mobilizu ne qato momente se ndodh qe kur e merr lajmin
nashta je me i forti ne bote por kur kalojne disa dite ose procese e sheh qe ta ka lshu krejte. E
mendoj shume shpesh qe te pakten kur ndodh kom mu mundu me ju gjet afer familjes edhe pse
kurre s’mundesh me garantu qysh ki me reagu, se as nuk e din kur ka me ndodh po thjeshte
mundohesh per disa pika mi dit veten me qene e pergatitne edhe shka mundet me ndodh.
Hulumtuesja: Qysh ballafaqohesh ne menyre gjenerale me humbjen, jo humbjen e nje
personi si proces i vdekjes por kur nuk arrin dishka kur nuk funksionn dishka qe e e prit,
qysh perballesh?
I2: Ky proces te une ka ndryshu shume me kalimin e kohes edhe sprovave qe i kom pase,
perpara jom kon tip qe nuk e kom pranu humbjen e nje personi se sjom tip qe lidhna ose
shoqrona me shume persona po qato qe i kom te afert per ata jom ne gjendje gjithcka me bo. E
kur i humb te doket edhe si humbje e jotja qe ski mujt mi majt krejt ne kontrolle qat person edhe
ajo tendenca mi fajesu veten tone osht 100 perqind e para, po masnej e kom pa qe jo gjithmone
une kom me kon gabimi e tash e kom ndryshu pak se muj mi gjet gabimet e mia po edhe te
personat tjere. Nese osht fjala perveq vdekjes se aty ski shka me bo, sado qe e fajeson veten ti
mundohesh mi bo ma t miren po qaq e ka pase qaj person. Tash mundona ne menyre sa ma
racionale mi studiu ose analizu pse ka mbrri deri ktu, cka kom mujt me bo ndryshe ose ku ka
mujt me qendru faji ose problem nese e humbi dikon ose nese nuk arrij dishka mundona mi
pranu ne menyre shume me te qete ose shume me te mire edhe e kom pa qe ka ndiku edhe te une
shume ma mire se jeta osht e tille qe kurr s mundesh me garantu, edhe ti vet si person per veten
krejt kohen je ne ndryshim edhe s’mundesh kurr mi lon veten 100 perqind garantuese ose ne faj
per sjelljet ose mos realizimin e nje qellimi kshtu qe perderisa i analizon qato arsye pse ka ndodh
ose pse ska mujt me ndodh, e sheh qe ajo ska ndodh per nje qellim. E qaj qellim qofte per t’mire
ose per t keq mundohet me t’msu dishka e besoj qe per cdo send qikjo osht menyra ma e mira mi
kqyr se edhe ti vet je ma e qete edhe dikur e kupton qe nashta ka pase mundesi shume ma shume
t’mira se sa per qato qe s’tu ka realizu ose per njerez njejte.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose tjeret ose boten tu qene te pavdekshem, cka
mendon per kete ide?
I2: E kom imagjinu shume shpesh por nuk ish kon interesant, mu perveti nuk mdoket interesant.
Ku ish kon esenca nese na veq qitash e kishim pase te garantune qe kurr skemi me vdeke, edhe
nuk ishim lodhe per kurgjo, nje far menyre i kish humb esenca e te jetuarit se vete fakti qe na e
dijim qe kemi me vdeke na mundohem cdo dite mi jetu ne menyren me te mire te mundshme.
Nese e dijim qe jemi te pavdekshem na edhe si qenie e kemi kete procrastionation kshtu…hajt
sot e hajt neser, skishim mujt psh cdo dite mi jetu qashtu qysh duhet kshtu qe nuk besoj qe kish
pase shume kuptim se ja kishim jap vetes nje far zone te komfortit hajt se gjithmone kom me
qene qitu edhe ska me ndryshu kurgjo. E kjo pjesa qe dikur kemi me vdeke edhe kemi me lon
pasardhes qishtu ne ksi kulture jemi eduku, na shtin me punu ose mi jetu jeten qysh dojim na.
Perndryshe nese kishim pase te garantune nje jete qe kurre ski me vdeke edhe gjithmone ki me
qene ktu atehere cdo dite e kishim marre shume ma qete edhe na ne moshen ku jemi, kurre nuk i
kisha arrite qito sene qe i kom bo deri tash, se ja kisha lon vetes hajt se ki kohe boll, diqysh i kish
hup kjo bukuria e te jetuarit.
Hulumtuesja: Faleminderit
I2: Ishte kenaqesi

Intervista 3 (I3) - vajzë, 26 vjeç
Hulumtuesja: Qysh ndihesh me faktin qe ti je gjalle edhe je pjese e kesaj jete, faktin qe e ke
pase mundesine me jetu, edhe me qene pjese e ketij universi?
I3: Gjithmone mu ka dok qe jemi pjese e diqkaje me te madhe se na, per qet arsye nuk e besoj qe
gjithcka mbaron me vdekjen ose njerezit nuk mujin mos me ekzistu se gjithcka ne jete e ka nje
perpikmeri te larte ose ka nje high reason se gjithcka ne krejt universin tu ja nis prej qenieve me
te vogla qelizore deri te gjallesat dhe objektet me te mdhaja qe i njohim jane te vendosura ne nje
harmoni qaq t’madhe saqe besoj qe nuk ka mundesi qe krejt kto mundem mu kriju per diqka qe
osht kalimtare e qe nuk mbetet. E fakti qe jom gjalle per shembull veq fakti qe qohesh ne
mengjes, qe merr fryme, ajo dielli qe hyn ne dhome prej dritares te bon si new dawn, si nje fiilim
i ri, qiky fakti qe ti i qel syte nashta osht qajo sendi ma i gjalle qe ti mu ndje.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i cherish ne jeten tende?
I3: Familjen, fakti qe ka njerez qe te dojin and care for you, shendeti se cdo dite qohem e
shohim lajme, e njohim njerez qe kane aftesi te kufizuar, semundje te ndryshme ose jetojne neper
vende qe skane as uje e as buke me honger e jeta e tyre osht e rrezikune, e cherish faktin qe jeta
jone osht me nje far vije lineare po qe osht nje stabilitet i sigurise qe nuk tutesh qe neser ki mu
qu ne mengjes edhe kom me kersit nje bombe ose ski me pas buk me honger po mostly I cherish
shendetin edhe njerezit qe i kom afer.
Hulumtuesja: Qysh mendon qe jeta si proces dhe vdekja jane te lidhura me njera tjetren
ose a mendon se kto dyja pavaresisht qe jane procese te kunderta, kane lidhje njera me
tjetren?
I3: Lidhja ekziston se jeta edhe vdekja per mu osht nje proces, por nje proces qe njera pike eshte
fillimi e tjetra fundi, fillimi e mbarimi i nje procesi qe eshte i njejte. Edhe fakti qe nashta edhe
kur kemi linde, kur kemi ardh ne kete bote, na nuk e kemi dit kur ka me ndodh qajo se s’kemi
qene te vetedijshem, e sendi qe m’bon mu ndi ma released osht fakti qe s kemi me dit qe ka me
ndodh.
Hulumtuesja: Cka mendon per procesin e jetes pas vdekjes?
I3: Nuk e di, ton jeten teme e kom potencu qe nashta ma shume kom qef me besu qe ekziston
dishka mas vdekjes se sa qe nashta besoj 100% , po nashta vetem fakti qe ton jeten jom mundu
me ja lehtesu vetes ate friken e mos ekzistences, tu thon qe nuk mbaron qaty po kshtu nuk besoj
qe osht dishka si ne filma, parajse, purgatory edhe ferr, si ndarje, nuk besoj ne qat fairytale po
kom qef me besu qe ka dishka qe osht si reincarnation, si ringjalle ose ri-fillim tjeter, nashta
skemi me qene te vetedijshem qe osht fillim tjeter po besoj qe duhet me pas dishka.
Hulumtuesja: Nese dikush t’kish pyt cka osht vdekja, qysh e kishe shpjegu, qofte dikush
me i vogel ose me i rritun?
I3: Fundi i gjithckaje.
Hulumtuesja: A t’kujtohet nje nder herat e para kur ki mendu per vdekjen ose kur je
ekspozu edhe a ta ka spjegu dikush, se neve zakonisht si te vegjel na kan dhon spjegime te
ndryshme, cila eshte eksperienca yte ne kete aspekt?
I3: Sdi nashta hera e pare qe une e kom ndje friken e vdekjes ka qene ne lufte kur axhen edhe
babin e kane marr peng, edhe tash si fmije une kam qene 6 vjeq por kom qene e ekspozune ndaj
krejt asaj qe u kon tu ndodh edhe e kom ndi fjalen vdekje, u myt dikush, u vra… terme qe s jon
kon krejte te panjohura per ty. E qajo ka qene ekspozimi i pare i jemi ndaj frikes se vdekjes se
fakti qe psh baba ose axha munden mos mu kthy, qe munden me vdek ose mu vra, qajo ka qene e
para e masnej ekspozimi i pare ka qene kur ka vdek gjyshja ka nana edhe e kom pa qe une e kom

nje far frike shum t’madhe se skom mujt me hi n dhome qysh hijin zakonisht qe e qelin trupin
edhe e shohin e kjo u kon e papranushme per mi pa. I njejti send ka ndodh kur ka vdeke axha
skom mujt me hi mi pa mi pa trupin edhe nuk muj qetash hala, edhe sot osht e papranushme me
hi mi pa trupin e vdekur te nje personi se diqysh per mu osht, e vshtirushme s muj mi paramenu
veten tu e pa, sidomos disa qe shkojin mi perqaf. Endrra qe e kom pa disa her me Dijen qe u kon
ne shkalle te nje podrumi edhe dija u kon e shtrine ne mes, se ka qene smut edhe nje drite e
gjelbert qe i vlojke si ne forme chakra qe i vijike tu i ardh qitu qitu edhe une dmth e kom pas disa
here kete enderr edhe kom shku ja kom mshel gojen tu mundu me ja majt qat drite mrena e ne
vetedije teme qajo ka qene shpirti e une tu mundu me ja majt mrena, qajo u kon si proces i
vdekjes, qashtu e kom pa qat enderr disa her.
Hulumtuesja: Kur ka vdeke dikush, a ta ka spjegu dikush psh qat proces, a veq ke qene
deshmitare e qatij rasti?
I3: Jo veq jom kon deshmitare ose u diskutu, qe u kon smut, u kon najsan, po psh kerkush ska
diskutu qysh e tek. Diskutimi me i detajun qe e kom ni ka qene dreni edhe djali i dajes vet kur e
kane spjegu menyren qysh e varrosin dikon edhe ne qat proces ja kom nis me kajt se diqysh ja ka
nis mem kap shum siklet, skom dasht me ni qysh bohet e tek bohet, skom dasht mi dit.
Hulumtuesja: A e diskuton najher kete teme me te afermit ose me shoqerine, a diskutohet
si teme?
I3: Nashta jo direkt vdekja po personat qe jon smut edhe jon tu vdek ose personat qe kane vdeke,
diskutohet per ata cka ju ka ndodh, cila u kon arseyja po nashta vdekja si vdekje une vet
mundona mi shmang skom qef mi qel se gjithmone e kom pas nje kohe kur edhe naten kur kom
ra me flejt qaq e kom pas tuten e madhe sa kom pas ankthe, ka nis me mu veshtiresu frymemarjja
skom mujt me marr fryme veq fakti qe nje dite mundet mem ndodh mu, po edhe ma keq nese i
ndodh dikujt te afermve te mij psh. Qikjo u kon, edhe shume here e ngushllojsha veten se hajt
nashta mujim me kon eternal, te pavdekshem, edhe pse e di qe osht e pamundur.
Hulumtuesja: Pse mendon se njerezit frikesohen prej vdekjes?
I3: Mos-ekzistenca, fakti qe ti mo ski me ekzistu, ski me ndje, a din po mendoj qitash ne kete
moment ti e ndjen, e prek qet kauq, e sheh driten e ndjen, e ndjen zerin, qohesh ne mengjes i qel
syte osht ndjesia e jetes e te jetuarit, ti je tu e ekzistu ne qet moment, ne qet ore. Fakti qe ti
mundesh mos mu qu mo edhe mos me ekzistu, kjo m’tut mu, e kom ate pershtypjen qe bjen me
nje humnere te perjetshme.
Hulumtuesja: Nese e gjen veten najher tu mendu per vdekjen, qysh ballafaqohesh, cilat
jane mendimet e ndjenjat tua per vdekjen personale?
I3: Qikjo u kon qajo …ndalja e frymemarrjes, ka qene shume ankth me mendu edhe osht hala
veq fakti qe nashta spo e mendoj cdo dite, qe mi mendu faktin qe une kom me vdeke edhe skom
me ekzistu edhe qe kom me u plake edhe qe kom mi ardh fundi e ka mem shku koha, po diqysh
secili i ka disa mendime te lumtura qe i ka te vetat, edhe ja kom nis mi shty qato mendime ne kry
ne momentin qe m’ka ardh kjo ndjesi, nashta mi hek. E nashta jom ne asi faze qe nuk e pranoj
ate mendim, edhe mundona mos mi mendu e mos mi pas ne mendje. Kjo ka qene zgjidhja jeme e
vetme se nese e rimendoj apet, prap kom me pas pak a shume nje ndjesi te ankthit.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?
I3: Po une mendoj qe edhe kur ska pase religjione njeriu prej fillimit te qenies vet edhe llojit te
vet e ka kuptu qe osht nje fund, nese ti ki mu lendu edhe ka me t’honger nje kafshe ne ate kohe e

ka me qene fundi, ti s’je frikesu prej nje kafshe pse ajo u kon ma e madhe se ti, u kon edhe ajo,
po ti je frikesu qe qajo kafshe ma e madhe se ti ka me t’bo keq edhe ka me ta perfundu jeten
dmth une nuk mendoj se osht frike e instalune veq prej religjioneve po osht vet natyra njerezore
qe kur e din qe osht diqka qe eshte fundi i vet ka me ju frikesu normalisht se kerkush s’don qe
jeta e tij me perfundu, po religjonet veq sa e kane shtu. E kane shtu ne faktin se osht qe me
rregullat e praktikat fetare gjithmone imponohet ai mendimi qe mos e bon kto ose ato se mas
vdekjes ki mu ndeshku, dmth edhe pas vdekjen e kane bo ma ferr se vete vdekjen. Fakti qe e
kane kushtezu qe edhe kete jete duhesh mi jetu me rregulla e praktika e parime, per mi meritu
vendin atje. Ku ne fakt ti nuk e din a ka a ska, dmth religjionet veq e kane perforcu se kshtu osht
ne thelb te njerit.
Hulumtuesja: Kur mendon per vdekjen personale edhe mendon se nje dite ka mi ardh
fundi jetes, cilat jane disa sende qe ty t’kishin mungu me se shumti, edhe per cka kishe pas
me qene falenderuese?
I3: Per mem mungu, sdi, gjithcka, se psh kur ta mendon fundin ti e mendon cdo detal me te
voglin, po mendoj qajo qe thash…ndjesia e t’qenit e gjalle. Ndjesia e te qenit gjalle sosht veq
ndjesia me marr fryme e ambienti e rrethi po jon njerezit, momentet, ndjesite, jeta jote qikjo qe ti
e krijon edhe e jeton cdo dite. Puna, rruget. Dmth gjithcka bota edhe rrethi qe e ki e qe te
rrethon. Thankful isha kon per krejt senet qe i kom perjetu, njerezit qe i kom njoft, kujtimet e
mira, per familje, shoket, drenin psh a din per njerezit qe jon kon afer e momentet qe i kishe nda
me ata e qe jon kon t mira. Me t’mungu nashta t’mungon gjithcka, nashta ne qat pike kane met
mungu krejt senet qe nashta ne perditshmeri i ki marr for granted, e nashta ne qat pike kane me
qene te mira.
Hulumtuesja: Sidomos ne kulturen tone kur vdes dikush na kemi shume rituale, e qaj
procesi I te pameve qe eshte I zgjatun, cfar mendon per ritualet tona?
I3: Sdi per mu nashta cdo ritual bohet per familjen se sa per personin qe u vdek se diqysh bohen
nashta si, spo di, osht per respekt per qat familjen, nashta jon bo qe familja ditve t’para me kon
ma busy me sene tjera e mos mi menu faktin qe ka dek dikush po overall menoj qe te na ekziston
pak nje mosrespekt ne qeto mbledhi se diqysh menoj qe ma mire osht me kon ma e shkurte.
Familja ka nevoje nashta u bo me nje qellim te mire po familja ka nevoje me nejt together me
njerezit ma t’afert mi tejkalu qat send se ritualet te na kalojne pak ne hajgare, si nje mbledhi per
qef e qajo per mu me doket disrespekti ma i madh qe mundet me ju dok nje te vdekuri, sosht
kurgjo e detyrushme ai person veq ka shku. Per mu osht e rendesishme nese ti nje person e ki
respektu edhe e ki dasht sa ka qene gjalle, e jo si te na nashta gjalle se ke pa me vjet e kur vdes
me shku aty mu bo nderime e krejt, qe osht fine, po per mu ka vlere sa je qetu, kur sje mo, sje.
Hulumtuesja: E cka per shembull per procesin e vdekjes te njerezve te afert, a e mendon
najher si proces?
I3: Po, te prinderve maspari se jon me te vjeter, gjyshes ekom mendu nje kohe me te gjate po
mundona mos mi mendu se nashta koheve te fundit e kom mendu pak edhe jom mundu mi thirr
ma shpesh ne telefon me shku ma shpesh, se ai fakti qe kta neser mujin mos me kon, po kshtu
mundona mos mi mendu se ashtu se paramenoj qysh mundet me kon po nuk e di qikjo..
Hulumtuesja: Qysh perballesh me humbjen ne pergjithsi, jo per procesin e vdekjes ose mi
humb dikon po cfar tipi i personit je kur perballesh per shembull kur nuk e arrin nje
qellim te caktun, kur dashte me fitu diqka po nuk e fitove, kur nuk ka shku dishka qysh e
ki planifiku?
I3: Per mos mem shku dishka qysh nuk e kom planifiku, sa i perket objektivave e qellimeve
normalisht qe zhgenjena shume e nashta mendoj qe qikjo ne long term me ka shti qe mu pajtu me

nje far rutine te jetes edhe mos mu mundu me marr hapa me te mdhaj se kom thon hajt se nashta
s’kom me mujt mi mbrri se s’kom mujt mi bo nje send te caktun e s’kom me mujt me bo edhe
sene tjera. Dmth m ka shti me nje far forme me give up me provu dishka me ja nis me bo dishka
se kom thon jo spo ja nisi se apet ne fund te fundit kom me deshtu, pse me ja nis, rri diku ku je
ma comfort zone edhe lej qato sene qe ti ki pas qef gjithmone mi bo. E aspektin e humbjes se
personave e marr ma ron se une lidhna shume emocionalisht me njerez, edhe kshtu ne pergjithsi
lidhna e fakti qe dikush mundet mos me kon mo ne jeten tone per mu osht shume i ron, osht
teper proces i vshtire mi tejkalu. E qato nashta shume njerez kom tentu mi majt me hater ose me
zor ne jeten teme, jom mundu shum shum shum se skom pa e skom dit mi vrejt a osht tu m’bo
mire ose a osht toksik qaj person per mu, po veq kom dasht mi majt per mos mi humb.
Hulumtuesja: A e ki imagjinu najher veten ose tjeret tu qene te pavdekshem?
I3: Veten jom mundu mi imagjinu po qaq sa a din me nje far pike ju kom tut edhe qasaj, kom
thon nese veq une isha kon e pavdekshme qysh kish pas me qene qikjo pavdekshmeria jeme ne
raport me faktin qe une kisha pas mi pa krejt njerezit qe une i njoh, krejt boten qe une e njoh tu
ndryshu, njerezit tu vdeke e une kisha met vetem ne perjetesi, edhe qikjo s’mu ka dok dishka qe
osht e mire. Fakti qe une kisha mujt me qene e pavdekshme me njerezit qe une i du, kish pas me
qene ma ngushelluese po nuk e di qysh ish kon.
Hulumtuesja: A e kishe paramendu najher krejt boten per shembull me qene krejte nerezit
e pavdekshem, qysh kish pas me qene bota?
I3: Nuk e di, nuk e kom mendu, se une jam person qe besoj ne dishka ma t’madhe, besoj ne zot
nese muj me e qujt zot po besoj edhe ne shkence. Fakti qe gjithcka osht e krijune edhe me u rilulezu edhe me lind gjithmone edhe stinet psh gjithcka lind e re ne pranvere, sdi psh qysh kish
mujt me qene cikli jetesor i botes, i planetit ose gjithcka kish lind veq niher, veq ish rrit deri me
nje far pike edhe ish met qashtu. Sdi ku ish kon the point, edhe pse nashta mi mendu kshtu, ish
kon mire se ti s’kishe vdeke kurr, po cikli masnej ku kish mbete evolucioni? S’kish evolve mo
kurgjo.
Hulumtuesja: Ne rregull faleminderit
I3: Ska perse.

Intervista 4 (I4)- vajzë, 29 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe pas me ma pershkru faktin qe ti je gjalle, qe je pjese e kesaj jete,
pjese e ketij universi, qysh te bon mu ndje?
I4: Pyetje e veshtire…(laughing) mendoj qe duhem mu ndi me fat qe jemi gjalle, qe jemi mire,
qetash ktu tu fol, shnosh, rehat pa na dhimt diku, pa naj semundje te caktune, pa naj brenge te
madhe. Mendoj qe duhemi mi bo me te miren cdo dite, cdo moment perderisa jemi ktu edhe tu e
di qe je perkohesisht, mendoj qe duhesh me bo ma t miren.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i qmon ose vlereson ne jeten tone, ose
gjeneralisht diqka qe je thankful?
I4: Lately jom tu marr shume me natyren me shume e qajo m’ka bo me kuptu ma shume sene per
veten psh tu shku ne hiking ose tu shku ne park, tu chillit, tu I pa proceset e natyres kupton
shume qe ti je pjese e qasaj se kaniher qajo vetedija mendojim qe na bon me dallu prej krejt
seneve tjera qe jon perberse e tokes dhe universit. Kshtu qe tu kon shume me natyren e kom
kuptu qe we should be thankful per krejt frymemarjen maspari qe e ki edhe masnej per cdo send
tjeter qe vjen mas asej. Edhe qe krejt osht proces dmth ty t’doket qe je tu struggle, doket qe je
happy, doket qe ashtu po hmm… osht veq nje pjese e procesit te caktun qe ti je pjese e qisej si
tersi, dmth je vetem nje pike ne nje oqean shume te madh qe e ka rrjedhen e vet.
Hulumtuesja: A mendon qe procesi I jetes dhe vdekjes e ka ndonje lidhje njera me tjetren,
pavaresisht qe mujin me u dok si procese te kunderta, a mendon se ka ndonje lidhje?
I4: Definitivisht qe ka, don me thone edhe pe lidhet me ate, edhe vete jeta e vdekja jane pjese te
procesit tone qysh vijim, menyra qysh lindim, qysh jetojim edhe qysh vdesim osht komplet dmth
e nderlidhne. Na per momentin jemi ne nje cikel te caktum, por ma vone ka me ardh cikli I
vdekjes qe fatmiresisht nuk e dijim qysh, kur edhe pse ka me ardh.
Hulumtuesja: Cka mendon per jeten pas vdekjes?
I4: Gati nuk mendoj hiq, provoj mos me mendu hiq qat pjese, tu mundu mi enjoy qit pjese qe
jemi ktu se ajo mendoj qe ka me kon krejt dishka tjeter a din nuk pres ose nuk thom ka mi prit
kto, kur t’ndodh ka mi pa shka ka me ndodh, perndryshe une besoj qe na jemi energji edhe kom
mu transformu ne nje forme tjeter.
Hulumtuesja:Nese dikush t’kish pyt cka osht vdekja qysh kishe mujt me ja spjegu? Nese
kish qene dikush me i vogel ose bashkemoshatar ose thjeshte si pytje, cka osht vdekja qysh
kishe mujt me ja spjegu?
I4: Nese ish kon me I vogel ish kon me veshtire me ja spjegu se ndryshe I percepton sendet por
kshtu nese me pyt tash mendoj qe veq eshte mbarim i procesit te jetes, dmth perfundimi osht qaty
me procesin e vdekjes edhe qe mendoj qe fillon nje faze tjeter, nashta osht ndrrim I fazave me e
permbyll kshtu.
Hulumtuesja:A te kujtohet nje nder momentet e para qe nashta je ballafaqu me procesin e
vdekjes se nje persono te aferm ose ne pergjithsi dikush qe e ke ndi, a te kujtohet sa vjeq ke qene
edhe a ta ka spjegu diksuh cka osht vdekja
I4: Hera e pare qe e mbaj mend qe ka qene ma traumatike ka qene me axhen e babit se shpijat I
kemi pas kujshi edhe jom kon shume e vogel nashta 6 vjeqe edhe veq e kom pa qe kane ardh
shume njerez edhe nana jeme u angazhu krejt anej ne shpi, edhe u kon qajo mungesa e nanes qe
m’ka bo me shku anej n’shpi me kqyr shka osht tu ndodh po nuk osht qe ma ka spjegu dikush
shka osht. Veq e di qe I pata marr kpucat se I kom pas jashte I kom shti mrena se po mi merr aga,
se qe ka vdek po mi merr kpucat, idea mi rujt senet tuja 6 vjeqe u kon qajo e perndryshe
ballafaqimi kshtu e rritne, u kon te vdekjet e aferta nashta ma shume qe kom mujt mi ni u kon e
gjyshit se jom kon shume e lidhne me to dmth kjo ka ndodh para dikun 5 vite, kur kom qene 24

vjeq, bajagi e madhe por jom kon e lidhne shume me to edhe e kom perjetu shume ron, ashtu
kom kajt diku 6 muj cdo nate para se me flejt, para se me flejt e perjetojsha ma ron se ,mu
kujtojke, a din gjate dites merresh me aktivitetet tjera e masnej t’kujtohet qe hmmm s koka.
Kom pas ksi trripa t lodht thojsha a din aty,,,,, mu doke si mi lon vetem ne varreza e na krejt mu
kthy mu marr me dishka tjeter e nijsha qe e kom braktise une edhe spo muj me bo kurgjo per
qat san. E shihsha si dishka qe kom mi pas ftoft atje, tash ka me ra bore, a din mendojsha qesi
sene edhe pse jom kon shume e madhe po diqysh m’dhimke qe spo muj mi marr me veti
gjithmone, po masnej ai u kon shume I vjeter edhe jom ule tu ja spjegu vetes qe ai u kon shume I
vjeter nashta osht ma mire per to, ska perjetu me shume vujtje, dhimbje, a din qeshtu
qeshtu…edhe qeshtu e kom kalu.
Hulumtuesja:Do te thote ne procesin e ballafaqimit a ki mujt mi identifiku nje far faze, a ke
shku prej qasaj qe ke vujt shume edhe masnej je pajtu, a ka pase in between dishka. Nese te
kujtohet dishka, nese ke mujt me identifiku dishka?
I4: Qato jom tu provu me bo…pom doket qe me se shumti ka qene nje: qeshtje kohe edhe e dyta
qajo qe kom fol me njerez psh me babin, me te dashurin, kom diskutu e I thojsha pom mungon e
masnej edhe njerezit tjere me kan fol : osht proces, duhesh mu pajtu… a din…, shyqyr qe ju ka
lon juve mire, jon disa sene tjera qe ti mundesh mu ngushllu gjate jetes qe me mujt mi pranu ma
lehte humbjen e tij. Po e kom pa qe masnej e kom pas shume me te lehte humbjen e gjyshes se
fatmiresisht ose spo di a mi qujt, po gjyshi, kuptimin fatmiresisht per shkak t moshes qe u kon
me I vjeter u kon njeriu me I afert qe m ka vdeke edhe qato ja kom spjegu, e masnej kur m ka
vdeke gjyshja te njejtin spjegim e kom pas, okej osht e vjeter u kon smut a din e kom pas me
lehte mi perballu vdekjen e gjyshes.
Hulumtuesja: A e diskuton najher si teme procesin e vdekjes me te aferm ose me shoqeri?
I4: Jo i iki shume …i iki se kur jom kon e vogel pak me ma permend vdekjen e babit ose dikujt
kom kajt, e kom pas shume vshtire. Tash kom vendose nuk foli hiq per qat send, hiq hiq se sdi
osht e ron edhe ja kom bo vetes qashtu nje pakt me veten une kom mu ballafaqu heret a vone
me vdekjen e personave te aferm kshtu qe kur t’vjen qathere kom mu marr me to, po jo
paraprakisht kom mu mundu mi shiju sa I kom afer kta njerez qe i du.
Hulumtuesja: Zakonisht kur na flasim per vdekjen na bjen ne mend frika ndaj vdekjes
edhe shume njerez frikesohen per arsye te ndryshme. Pse mendon qe njerezit frikesohen
prej ketij procesi?
I4: Nuk e di une perveti nuk frikesona hiq asnje perqind as nuk e mendoj edhe nuk I kisha kuptu
njerezit pse mu frikesu, hiq nuk e kom as ne radar sma kap pse mu frikesu, bile me mujt najqysh
veq lutna qe kom me vdeke lehte najqysh baap (haha) ja me plumb ja mu rrxu …dishka mos me
vujt mos me kon naj proces qe mbes pa fryme a najsan, mos me kon I vujtshem perndryshe nese
vdes pfff…sosht a din na I kemi pa personat e vdeken nuk osht qe e ndjejne mo naj dhimbje,
nuk ma merr mendja qe ki mo qasje ne kete jeten qe mi pa njerezit sa jon tu vujt per ty, osht
ndrrim I I formes kshtu qe hiq… pse mu tut. Ma shume ju kisha tute pleqerise sesa vdekjes, ju
kisha tut qe skom me mujt nashta me hec, me honger…sa jom qetu ne kete jete se kur vdes…I
don’t care
Hulumtuesja: Kur mendon per vdekjen personale cfare mendime dhe ndjenja ki per ate
proces?
I4: Qysh thash veq lutna me kon okej, me kon vdekje e lehte mundesisht ne jastyk…veq vdekje e
lehte

Disa njerez munden me e perceptu qe frika ndaj vdekjes eshte diqka gjenetike osht ne
gjene ose prej evolucionit se vete trupi gjithmon tenton me mbijetu. Disa thojin qe jo frika
ka ardh prej kultures, osht konstrukt social. Cfare perspektive ki per kto dyja?
I4: Per trashegimi nuk e di se nuk kom lexu dishka e as nuk kom mendim te caktun, e per kulture
mendoj qe ka te bej shume tu u bazu ne kto ritet fetare e kto…psh ka shume njerez qe rriten me
idene mos bo kshtu se anej bohet kshtu, merri kaq gra se kur t shkon anej…a din e lidhin jeten
knej me jeten anej. Per mu nuk ka kuptim, per mu, por e kom pa qe lun rol edhe kultura ne
pranimin e vdekjes ose ne menyren qysh e merr ti vdekjen, lun shum rol. Psh e kom pa nje rast
ne muhalle kur ka vdeke nje djale nja 20 vjeq edhe nana e vet osht muslimane e mbulune edhe
diqysh djali I vdiq ne menyre tragjike, tu perla me shokun e vet ja ka ngul thiken a din u kon asi
vdekje shume tragjike, a jo e merrke shume chill ne kuptimin qe zoti e ka dasht edhe zoti e ka
marr. Edhe diqysh thojsha shume mire qe e praktikon fene deri ne qat nivel sa mi besu ne qat
forme edhe mi pranu vdekjen e djalit te vetem ne qat forme kshtu qe definitivisht lun rol kultura
edhe qeto ritet fetare, feja, edhe ne qato qe beson.
Hulumtuesja: A e konsideron veten besimtare?
I4: Hmm, jo ne asnje fe po kshtu mendoj edhe besoj qe osht nje energji e caktune po qe nuk
besoj qe nese bon anej mire gjen anej mire, po besoj qe krejt qitu ne jete I kryn. Nese bon mire,
ki me mar mire qitu, nese ki me bo keq, apet ki me gjet keq qetu ..krejte kane mu barazu qetu…
nuk besoj qe bojim per dishka anej se mdoket e palogjikshme me bo dishka per dishka qe nuk e
din per shka me prit.
Hulumtuesja: Per mu nderlidh prap me vdekjen personale, per shkak se ka me ardh nje
dite qe nuk ki me qene ktu, cka te kish mungu me se shumti edhe per cka kishe me qene
falenderuese?
I4: Kur vdes une a?
Hulumtuesja: Po
I4: Kish mem mungu qikjo shanca mi perjetu senet sa jom kon gjalle, qito emocione qe une
mendoj qe I japin kuptim trupit qe na e kena, excitement, kur lahesh diku ne uje, kur je ne
festival, ndonje perqafim, qito sene qe te japin ngrohtesi, kishin mem mungu. Isha kon
falenderuese per krejte mundesite qe mu kan jap edhe qe I kom shfrytezu. Se e kom…edhe me
nanen e kom pas me heret per me flejt. Gjithmone jom mundu qe nese flej deri ne 10 ose 11, kur
qona, qona nervoz se mendoj qe e kom shpenzu diten palidhje , menoj qe na e kena nje kohe te
caktune, qe duhet mi shfrytezu ne maksimum qe duhet mi bo mas miri, edhe mu knaq me se
shumti se boll kemi me vdeke, boll kemi me flejte.
Hulumtuesja: Qysh mendon qe njerezit tjere ballafaqohen me vdekjen nashta mundesh me
e nderlidh edhe me faktin qe na kemi shume rituale kur nje person vdes, cka mendon per
kete proces te ballafaqimit te vdekjes?
I4: Une mendoj qe kultura jone eshte e tmerrshme sa I perket ksaj menyre, i ka te mirat e veta
por menyra e vajtimit menoj qe osht shume e demshme per njerezit, qysh bohet te na. e mira e
ritualeve tona osht qe vijin shume njerez me te pa, bojin muhabete te ndryshme, jon do aktivitete
qe duhesh mu marr me naj organizim te drekes a najsan qe kshtu doket palidhje po e ka ate
mesazhin e vet mrapa se ti mu angazhu me sene mi perjetu ma lehte plus kur sheh shume njerez
qe kane ardh me t’pa ose me te perqafu edhe qajo osht ngushelluese. Aspekti i vajtimit osht i
tmerrshem se nuk di qe ka naj varrim qe jemi shku te najkush e nuk u lavdu maksimalisht qaj
njeri me thon o zot sa I mire u kon, sa ksi sa asi ..pff bullshit a din njerezit qe dojin me t’pas afer
edhe mendojin per ty qashtu, I ki afer edhe ska nevoje mi permend kur vdes se nuk lun mo najfar

roli. Mendoj qe qikjo menyra e vajtimit lun shume rol ne menyren qysh na e shohim vdekjen ne
kulturen tone.
Hulumtuesja: Cka per shembull per procesin e vdekjes se me te dashurve tu? Qysh
ballafaqohesh me qat ide ose qysh e percepton nese najher e mendon?
I4: Hmm me ke prek ne teme…sdi shume merzitna, ekstrem merzitna me mendu per qat send,
kaniher mendoj a thu ne cfar faze ka me kon ose ku kom me kon, a kom me kone ne rruge a ku,
kur kane mem lajmeru qaq ron e shoh prej tash qat perjetim., edhe mendoj qe skom me kon njeri
I njejte si qitash..kom me ndryshu ne nje forme.
Hulumtuesja: Si person qysh perballesh me humbjen per shembull kur nuk shkon dishka
qysh e ke planifiku, kur nuk arrin dishka, kur nuk pranohesh diku, ne pergjithsi kur e
sheh veten qe humbe dishka, qysh ballafaqohesh?
I4: Shume veshtire e kom mi pranu, edhe jom shume luftarake, shfrytezoj deri ne mundesine e
fundit per mu mundu, per me luftu mos mi hup qat send. Po nashta me vdekjen osht ma ndryshe
se me vdekjen ski shume opsione qe mundesh mu luftu, ose mos mi pranu se nuk te vet osht ma
ndryshe.
A e kishe imagjinu veten ose tjeret tu qene te pavdekshem, a kishe mujt mi perceptu?
I4: Per veten mendoj qe jom e pavdekshme,(qesh) hiq nuk mendoj per vdekjen se m’doket qe
gjith kom me jetu por edhe per njerezit tjere qe i du menoj qe gjith kane me jetu, me pelqen me
mendu kshtu, nashta pak naïve por m pelqen me mendu kshtu, mos me mendu hiq per vdekje.
Do te thote a t’kish pelqy idea qe bota ne tersi me qene te pavdekshem, me jetu gjithmone?
I4: Sdi se ish bo lluge …ma mire qe osht qeshtu por mundona ashtu… e di qe osht proces por
mundona mos mi mendu qe po shkojne dite, po shkojne vitet, qe po plakem, qe prinderit po
plaken e kshtu a din mundona mos mi mendu pjesen e vdekjes por mi pa veq si ongoing process.
Hulumtuesja: Okej, faleminderit shume
I4: Thank youuu.
Intervista 5- grua, 65 vjeç
Hulumtuesja: A kishe mujt me ma pershkru qysh te bon mu ndje fakti qe ti je gjalle, qe jeton
edhe je pjese e kesaj jete edhe ki pase mundesine me e kry krejte qat veprimtarine tone?
I5: I falenderohem niher qe thojin prinderve e zotit qe jemi ne kete jete. A me ta nda ne etapa a
qysh?
Hulumtuesja: Qyshdo qe te vjen..veq qysh te bon mu ndje fakti qe jeton.
I5: Fakti qe jetoj…tash jeta e ka nje kuptim me te gjere, si e re nuk e kemi kuptu edhe jeten se
mosha e femijerise ka kalu edhe i kemi pase krejte kushte tjera, ne moshen e adoleshences kemi
qene me te mbyllura nuk e kemi pase lirine e te shprehurit, me kalimin e viteve edhe njeri mson
gjate etapave, pak shkolla, pak vendpunimi, takimet me njerez manje familja me moshen e trete,
sh ki jetu me te vjetrit edhe me femijet, tri mosha me nje shtepi. Secila moshe i ka kerkesat e
veta. Tash ka ndryshu…
Hulumtuesja: Edhe cfare emocioni e ki qe e ke pase rastin mi perjetu krejt kto sene?
I5: I kom perjetu krejt por i kisha ndryshu disa gjera, por atehere skemi pase mundesi.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i cmon ne jeten tende?
I5: Se pari e cmoj punen, puna osht e mira e te gjithave mandej arritja si ti ne shkolle, sa me
superior qe je dihet se je ma e dobishme edhe per familjen edhe per shoqerine edhe krejt, neser
edhe per femijet tu edhe per familjen tone se ki me e apliku edhe ate psikologjine qe e ki, ka me
tu nevojit per krejt jeten. Se edhe une kom pas mjekesine mandje e kom ndrru profesionin. Po
tash jom pendu pse se kom vazhdu mi kry edhe fakultetin po jom martu shume e re 21 vjeq, si je

martu ki me jetu me plaka, me sherbime me higjiene, humbje e kohes ajo osht. Tash e keni ju
edhe perkrahjen prej familjes, jon hap horizontete qe eki ti rastin shon ne greqi psh, atje e ki
meritore specializimin edhe ajo vlen edhe ne vende tjera. Sosht njejte si me e kry magjistraturen
ktu e si atje.
Hulumtuesja: Perveq punes per shembull a ka edhe dishka tjeter qe e vlereson ne jete?
I5: Po e vleresoj familja, femijet jane motiv qe t japin vullnet, edhe atyne ju thom qe lumturia juj
neve ne kete moshe na mban gjalle. Nje kohe ju kemi kushtu edhe prinderve tane, moshave te
treat se edhe te moshuarit e meritojne kujdes. Jemi kujdes edhe per prinderit, per rrinderit e
shokut psh, e tash osht kohe krejte tjeter, kane mbet anash, e ishalla ndryshon e fitojne kta qe
jane me te menqem. Mandej duhet edhe vetit pak njeri me ja gjet rruget e zgjidhjet, a e ke pa
dikush i bon 65 vjeq, une plaka dola ne pension, as nuk punon, mbyllet ne vetvete, bjen ne
depression, varet prej tipit e une jom ma e shoqershme, kom qef me dal, me kon tem pelqen me e
thirr, udhetime me udhetu. Ne kete moshe se e kom pa edhe jashte kur kom shku nje muj ne
angli e ne itali, atje shetitjen me te madhe e bojshin pleqt se te rinjte me angazhime me shkolla,
ton kohen i shishshe me puna te zonen, e ktu i sheh ton Kohen ne kafene. I kryjin diplomat e
rrijin ne shpi, na brengose edhe kjo per rinine se na e kemi pase nje kohe te mire nje periudhe.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes dhe vdekjes kane ndonje lidhje, pavaresisht qe
jane procese te kunderta a mendon se lidhen njera me tjetren?
I5: Po e kane nje lidhje sikur se bima, sikur jeta e njeriut, dishka qe lind, ka me u zhvillu, ka me
u rrit, ka me u plake edhe ka me vdeke. Edhe krejte etapat duhet mi pranu njeriu ma normal, jo
vetem vdekjen por edhe kohen e menopauzes edhe kur vjen pleqeria duhet mi kthy koken se ti e
ki kalu nje kohe, duhet mu bind tash me moshe, duhet mi ndryshu edhe stilin e jetes, edhe ritmin
e krejt edhe vdekjen duhet mi pranu normale, kur e bon nje moshe kur e kalon nje moshe psh 80
vjeq, por edhe kur je 70 vjeq se ktu thojin qe osht i vjeter, por nuk osht i vjeter, nese ti je aktiv, je
i shendetshem, nuk je barre per familjen, edhe qe jeton ma gjate…e ki memorien e ki logjiken.
Hulumtuesja: Cka mendon per jeten pas vdekjes, a mendon qe mundet me ekzistu?
I5: Per mas vdekjes mendoj qe s’ka kurgjo edhe kom lexu edhe per vdekjen edhe per rastet qysh
kur vdes, kur ti ki anetaret prane, shka t’mesin pengjet qe kane me tu paraftyru para vdekjes qe
ki lidhje me ata qe i ki dasht me se shumti prej familjes, e kom pa edhe nana kur m’ka vdeke,
para se me vdeke, e permendke nane e vet. Femijeria- ajo mbet, ajo pjesa ne tru qe kthehet veq
ne ate anen tjeter. Edhe e kom lexu me nje vend qe atje kur vdesin bojin aheng, se kjo jete eshte
e padrejte, njerezit e mire vujin edhe ma shume, se me sfida osht jeta.
Hulumtuesja: Nese dikush te kish pyt cka osht vdekja, qysh ja kishe spjegu?
I5: Vdekja eshte veq nje transformim, aty na ndan veq nje fryme.
Hulumtuesja: A e mbani mend nashta nje moment kur je kon e vogel, nje nder herat e para
kur je ekspozu ndaj vdekjes, nese u dek dikush i afert ose ne lagje?
I5: Si e vogel e si re e kom marre vdekjen shume ndryshe, kur ka vdeke dikush ma e re ose e
familjes, une skom qene ne gjendje nje jave as me flejt as mu ushqy, e kom marr si dishka qe nuk
e kom pranu, edhe me ka ndiku keq. E me kalimin e moshes i marr pak ma normal. Edhe njerezit
mi kqyr sa jon gjalle, me ju kushtu kujdes, me ju kushtu kohe e masnej kur vdes, ti ato qe e don
ki mi kujtu deri sa t shkon atje. As nuk jom per me majt zi, formalitete ato m pengojne.
Hulumtuesja: A ta ka spjegu dikush si femije, kur jeni kon a ju ka spjegu shka osht vdekja?
I5: Une e kom pase baben arsimtar, per ate kohe ka qene veteran i arsimit, i dijshem se ai para 70
vjete ka qene msus, nder msusit e pare, librin nuk e ka nda deri sa ka vdeke as nuk ka pase
skleroze, se krejt kohen tu lexu, aktiv edhe e ka majt memorien edhe na ka spjegu me kalimin e
moshes, me rastin kur u bo lufta duhet mi pranu ma normale. Me harru nuk jom, duhet me shku

edhe mi vizitu atje edhe varrezat se e kom pa edhe jashte qe ju kushtojin kujdes, per cdo muj mi
vizitu edhe mi mirembajte, na jemi lerg me shtetet e perendimit, se thojsha ktu edhe me vdeke
mos me te kujtu. Ato varrezate e bukura krejt me nje vend ne itali sendykat aty lulja nje llamp,
pagujshin nje qmim bukur t mire edhe aty nuk kane vdeke te ri , krejte te vjeter, fatkeqesi ne
komunikacion shume pak, semundje te kancerit e zemres pak se ushqimi i mire, deti, ajri i mire.
Kur shkojshim ne varreza krejt ka 90 vjeqar, 95, nje far kenaqesie se e kane pase jeten e mire.
Hulumtuesja: A e diskutoni procesin e vdekjes najher me te afermit ose me shoqeri?
I5: Jo veq une kaniher thom qe kaniher duhet me mendu qe ki me vdeke, per mos me bo keq, mi
lon nje emer e nje veper qe me t’kujtu dikush per t mire, edhe ski shka mu frigu, ai frikacaku
krejt jeten ka frike shka t bohet kur vdes, natyra e ka bo dishka t mire se maspari mbaron truni e
masnej zemra edhe ti kur vdes ne moment niher truni nalet, zemra punon po ti kurgjo nuk din as
nuk ki shka mu frikesu, edhe per qato nuk frikesona. Veq thom pa ndonje semundje qe ka
dhimbje te medha, mos me pase as familja telashe se kur e bon nje moshe pajtohesh. Se psh ty te
ka vdeke baba, ke qene shume e re, ka qene paprite edhe e ke marr ma afer…e kur e bon moshen
edhe jeton ma shume, ti je me nje moshe ma e vjeter atehere, mu baba m ka vdeke qe 20 vjet po
kur e permeni hala m vjen me qajt se kom pas njeriun si shokun me te mire, qe m ka dasht mas
shumti, qe m ka msu, fjalt e tij hala i permendi. Edhe nana e kom pas po ajo osht marre me
higjiene, po baba n aka eduku, ato e kom pas shok e gjithcka ne jete , 84 vjet ka vdeke po nuk e
harroj deri kur shkoj atje. Per t’vetin ndjen mall, se i kujton kujtimet e kur jetojim ma shume
thojke baba na kemi mu plake ma shume, na vjen nje semundje e shkurte me ju pergatit juve per
vdekje edhe keni mu pajtu, thojke plaga e prindit osht e madhe por mos ju provovt zoti me ju
vdeke femijet. Kur vdes dikush me i vjeter ne familje osht vdekje me rend, duhet mi pranu ma
ndryshe e me vdeke nona mi lon baben osht hala ma vshtire…e tash e marr si ma normale edhe
dikon tjeter e kritikoj kur .. shkon diku se ka vdeke dikush, e vajton, shkuli flokt, s bon ashtu
duhet mi respektu edhe mysafirin, duhet mi marre ma normale.
Hulumtuesja: Kur po flet per rituale, a osht nje lloj ndihme per familjaret qajo e pamja qe
zgjatet apo cfare perspective e ki ti?
I5: Une per rituale jom po per mendimin tam ma t’thjeshta per rastet e vdekjes, mos mu thirr 200
veta naten e dyte kur vdes dikush, ajo po shkon si aheng , aty po keshin po lyhen, po bisedojne
une e kisha thirr… edhe kom me ju thon rrethin e ngushte te familjes, kur jom ma e forte i
mbledhi edhe me bo ndeje sa jam vete gjalle e kur vdes ma pak formalitete. Edhe kur vdes qe
qojin sofer ashtu shume shpenzime, me qu secili ka nje send mi ndihmu familjes, ose mjete i
ndihmon financiarisht kush nuk i ka kushtet , kush ska nevoje edhe nese nuk i qon hiq nuk m bon
pershtypje, po mi ndihmu ata qe jon me te varfer. Edhe me pase 40 dite tash nashta osht gjate se
ju keni obligime, perpara skane pas kur me dal edhe i kan bot e marten e te premten mes javesh,
mu marr edhe me familjen edhe me shpi, tri diite me nejt mos me dal e kur vjen dita e premte,
dita e grave. E tash nuk kane kohe, keni nevoje per pushim une ju kuptoj juve qe jeni te reja.
Hulumtuesja: A mendon qe i ndihmon anetareve te familjes fakti qe vjen dikush i viziton
gjate diteve tjera?
I5: Po ajo nuk ka cmim, ajo mos me qene njerezit e me te ngushellu, me tregu raste pak me te
renda ajo osht dishka shume qe kur vijin ne fillim nje muj dy muj…une e vleresoj se ti nuk
mendon je me mysafer, ai te thot ka qene kshtu, te tregon shka ka pase prej atij kujtimet. Kur me
ka vdeke baba thojke baca ilami e kom dite qe e ke pase bacen hysen, por sa kan fol ata sot per
to, nuk e paskna dite. Ajo masnej te bon mu ndi krenare, t’japin kurajo qe e paskna pase nje
prind te mire edhe e ndan dhimbjen me familjare sidomos rrethi i ngushte me te ardh ne cdo

kohe, shoqet qe i ki biseda, se ka dikush mundet me ardh me fol palidhje s’din as me te
ngushellu.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?
I5: Dikush frikesohet edhe kur ta sheh, ai i vdekur as ska mikrob, as nuk ta njet s mundejne une
edhe me fjete me te vdekurin nuk frikesohem
Hulumtuesja: Pse mendon qe njerezit frikesohen prej vdekjes?
I5: Se vete vdekja eshte e ftohte, nuk e pranon se psh kur na ka vdeke nje shoqe, msusja nake e
kom pas shoqe te mire edhe ka vdeke prej trombozes 50 vjeq po e kemi dashte shume e na prej
dhimbjes shkum edhe ne varreza kur e varrosen se aty e kane bo adetet me shku se burrat jane
me te forte, ajo si ne gjum kur flen njeri ne moshen me te mire, edhe kur ja qiten dheun na
merrshim me shku edhe neser mas pune ne varreza atje, se e morrem vdekjen edhe ma rende kur
e pam, shkon njeri pa shpirt aty, ajo dihet se jeta eshte e embel, ajo dihet por vjen momenti qe
perfundon e pranon , mi shiju e mi shfrytezu qit kohe qito dite, mi lon femijet e suksesshem nuk
ki femije me droga, rrugaqa qe ta marrin ftyren, i ki tont te rehatun edhe me vdeke shkon diqysh
ma lehte.
Hulumtuesja: Zakonisht kur flitet per friken ndaj vdekjes disa thojin qe osht e lindur per
shkak qe nashta vet trupi jone don me mbiejtu e disa thojin qe kultura, normat religjioni
na shtin mu tut. Shka mendon per kto?
I5: Perpara ma pak kane lexu, ma pak kane dite edhe jon mundu vetem me religjion me fe , fetart
se zoti na ka fal, zoti na ka marr, qaty e kane gjet shprehjen edhe ngushellimin se na zoti kur ski
mo jete nuk t’len mo me jetu, jon pajtu. E tash sot duhesh shkencerisht mi lexu edhe mi marr pak
ma ndryshe.
Hulumtuesja: Nese najher e gjen veten tu mendu per vdekje personale, qysh ballafaqohesh
me qat ide?
I5: Kurgjo, veq kisha pase qef mi pas afer femijet ne ato momente.
Hulumtuesja: Cka kish pas me te mungu ma shume dhe per cka kishe qene falenderuese?
I5: Per veprat e mia, qe e la familjen e la pasardhesit, e lan emrin, kerkujt nuk i thom mos mu
martu, bile nje vajze mi pase se jeta nuk osht interesant vetem. Per mendimin tim, dikush sdo
obligime, ka vajza qe jon te mira e jane te zojat, at pak fati po kerkujt nuk i thom, se do i thojin
jo rri rehat e asi po jeta vetem ska kuptime dhe te bohet monoton, t’bohen komplekese masnej ki
mu pendu, ta kisha pase nje femje.
Hulumtuesja: E per procesin e vdekjes se me te afermve a te shkon mendja najher? A ki
arrit nashta me e pranu ma shume si proces apo normalisht je me e ndjeshme nese e
mendon?
I5: Per vdekje te personave te familjes…mu vdekje fatbardhesisht nuk na ka ndodh me na vdeke
me te ri anetare te familjes, kane vdeke si me rend, baba 84 vjeq, nana 80 vjet, gjyshi me ka
vdeke 96 vjeq kshtu qe s’kemi pas vdekje te rona, me vdeke ne moshe te re, nuk kemi perjetu asi
raste.
Hulumtuesja: Si person, si ballafaqohesh me humbjen ne pergjithsi, jo per vdekje po psh
nese nuk shkon dishka qysh e ke planifiku qysh e perballon?
I5: Edhe disfata osht ojes e ejets, mendoj qe njeriu s duhet mu dorezu kurre, se truni kur t thu
nuk muj kto dorezohesh, ambiciet mi pas ma t forta edhe gjithcka arrihet.

Hulumtuesja: A e kishe imagjinu najher veten tu qene te pavdekshem ose krejte bota me
qene te pavdekshem gjithmone me jetu?
I5: S’kish me qene ashtu jeta interesant, cdo fillim e ka edhe fundin, nashta qe e ka bo edhe
natyra na jemi msu me ato, se kur i bon njeri 80 vjeq ose 85 prej vete vetes te vjen gerdi, me u
fshtiru qe thojin, sado me qene ajo ndryshon humb ajo elasticiteti e forca, ndryshon trupi kur i
shoh disa ne internet 102 vjet, jo ashtu.. bindet njeri …
Hulumtuesja: Faleminderit shume…
I5: Hiq kurgjo.
Intervista 6 (I6)- grua, 65 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe pas me ma pershkru procesin e te qenit gjalle, procesin qe ti je
gjalle, me shendet, edhe jeton ne kete bote?
I6: Mendoj qe duhesh mu ndje mire qe pikesepari ki shendet te mire, ajo eshte me kryesore
mandej edhe kur puna e suksesi shkon mire edhe ajo duhet te jete nje plus i madh
Hulumtuesja: Cilat jane disa sende qe ti i vlereson ne jete?
I6: Pikesepari, diqka qe e cmoj ne jete eshte Zoti, e dyta eshte shendeti si ma primare, gjendja
financiare mendoj se edhe ajo ndikon edhe gjendja emocionale, qe mu ndi mire e rehat.
Hulumtuesja: A mendon qe jeta dhe vdekja kane lidhje njera me tjetren, edhe pse duken
si procese te kunderta, a menson se kane ndonje lidhje njera me tjetren?
I6: Po mendoj se edhe lindja edhe vdekja jane procese fiziologjike qe duhet mi marr si normale.
Hulumtuesja: Edhe a mendon se kto dyja kane ndonje lidhje edhe a mendon se disa njerez
tu e dit qe kane me vdeke, mundohen mi cmu me shume jeten?
Po gjithmone duhet mi mendu edhe vdekjen per arsye se deshtem e s’deshtem ajo vjen vet, por
mendoj se nuk duhet mu frikesu. Sikurse gezohemi per lindjen ka raste qe edhe njerezit te cilet
jane nje kohe te gjate smut, vdekja eshte parajse per ata.
Hulumtuesja: Cka mendon per jeten mas vdekjes?
I6: Besoj …shume besoj, qe ka dishka ne ate bote. Se paku kshtu mendoj.
Hulumtuesja: Edhe nese te kish vet dikush cka osht vdekja per ty, qysh kishe pas me ja
spjegu dikujt procesin e vdekjes?
I6: Une mendoj se njerezit qe kane besim ne zotin, duhen sikurse lindjen qe gzohemi kur lind
dikush edhe vdekjen duhet mi marr qete per arsye se zoti mendon edhe aty, kshtu qe s ‘duhesh
me u frikesu edhe ne ate moment.
Hulumtuesja: A e mban mend nje nder momentet e para ose kur je kon me vogel kur je
perballe me procesin e vdekjes, psh kur ka vdeke dikush i aferm ose dikush i lagjes edhe a
ta ka spjegu dikush?
I6: Jo nuk na kan spjegu per ate arsye nashta edhe e kemi pas friken me te madhe kur ka vdeke
dikush qofte i lagjes ose familjar por meqenese une e kom kry shkollen e mesme te mjeksesie, ne
fillim kur jom punesu kemi pase raste meqenese punoj ne gjinekologji pavaresisht qe aty ka
lindje me femije te shendoshe mirepo kemi pase raste kur pacientet skane shku ne vizita me u
ekzaminu kane pase pasoja edhe kane ardh ne momente te fundit. Nuk thom qe ka pase
gjithmone…gjithmone ka pas gzime por edhe raste kur kane vdeke pacientet edhe aty per aty mu
ka hek frika por kom ndi emocione te mdhaja se mu kan dhimt se kane shku te reja
Hulumtuesja:A e diskutoni najher kete teme me shoqerine ose te afermit?
I6: Rralle e diskutoj, nuk kom deshire me diskutu per vdekjen edhe pse nuk i frikesohem.
Hulumtuesja: Edhe nese e diskutoni psh cka bisedohet zakonisht per vdekjen, cka ju bjen
ne mend kur diskutoni?

I6: Une mendoj se nuk duhet mu frikesu, se sikur tash qe frymon lirshem edhe ne momentin e
vdekjes nuk mundesh perniher mu nal fryma mirepo ajo vjen gradualisht edhe organizmi msohet
me ate frymemarrje,ne moment ti as nuk e din qe ki me vdeke. Edhe besoj qe osht e lehte,
mendimi im eshte.
Hulumtuesja: Nese mendon najher per vdekjen tende personale, cfare mendimi ki ose
emocione?
I6: Une emocionohem qe nuk kom mi pa mo ata familjaret e mi.
Hulumtuesja: Perndryshe nuk te frikeson?
I6: Jo aspak.
Hulumtuesja: Disa munden me thon qe frika ndaj vdekjes eshte e lindur e dikush mundet
me thon jo eshte dishka qe kultura na bon. Cka mendon per kto dy perspektiva?
I6: Une mendoj qe nuk osht e lindur, por ne me kohe prej kultures dhe rrethit mesohemi se osht
dishka me e veshtire vdekja se sa qe na e mendojme.
Hulumtuesja: Pse mendon qe njerezit ne rrethin tone frikesohen prej vdekjes?
I6: Mendoj per arsye se nuk kane pike se pari informata per procesin e vdekjes, nuk ju spjegojin
nuk dijin cka ka me ngja ne ate bote.
Hulumtuesja: Ne zakonisht ne kulturen tone, kur vdes dikush kemi shume rituale, e pamja
zgjate me shume, cka mendon per kto rituale, qysh ndikojne kto te familjaret?
I6: Disa rituale jane te mira e disa mendoj qe duhen mi hek, psh kohezgjatja qe zgjat pas vdekjes
deri ne 40 dite qe shkojne ne vizita. Dikush e pranon mire, e dikush tjeter nashta emocionohet
me shume e don me kon me i qete, mos me e mendu perkunder dhimbjes qe e ka per personin qe
ka vdeke. Edhe shume mysafere …jo mi nderpre psh por jane disa qe…mi shkurtu pak ato vizita.
Hulumtuesja: A mendon se vizitat munden mi ndihmu familjaret?
I6: Po, po ditet e para osht shume e rendesishme po ditet tjera duhen mu rrallu pak deri ne te
40…deri tash e kemi pas deri ne 6 muj e 1 vit. Menyra tjera mi kujtu te vdekurin, por edhe me
vone, jo mi harru meniher.
Hulumtuesja: Fakti qe nashta ne dite nuk ki me qene ktu, per cka ishe ndje falenderuese?
I6: Falenderuese zotit me se pari, e dyta familjes qityne…
Hulumtuesja: Si perballeni me humbjen ne pergjithsi si person, kur nuk arrini diqka ose kur nuk
shkojne gjerat ashtu siq keni planifikuar?
I6: E perjetoj veshtire, behem shume emocionale.
Hulumtuesja: A e kishe paramendu najher boten, me qene na t’pavdekshem?
I6: Jo jo mire, krejt kohen me qene te pavdekshem? Jo ishim lodh…ishim lodh…a me qene
vazhdimisht te ri atehere po..me qene te ri atehre dallon…me qene te ri por mos me vdeke kurre
ajo ish kon premi e ‘madhe. Jo qe s\kisha pase deshire por me kalimin e kohes ishe lodh e me
rini i tejkalon te gjitha.
Hulumtuesja: Faleminderit shume,
I6: Faleminderit

Intervista 7 (I7) - grua, 69 vjeç
Hulumtuesja: A kishe me ma pershkru procesin qysh ti ndjehesh, faktin qe ti je pjese e
kesaj jete, pjese e ketij universi?
I7: Une jeten e cmoj shume, prej se tepermi e cmoj jeten edhe e shoh shume te paarsyeshme
situatat konfliktuoze qe ngjajne sidomos ne familje, vllau me motren, motra me vllaun ose
situatat e ndryshme qysh mujin me ardh ne ksi konflikti kur na e dijim psh qe jeta megjiate nuk
zgjat aq sa ne deshirojme. Une personalisht cdo minute te jetes e cmoj dhe e vleresoj shume?
Hulumtuesja: Edhe qysh te bon mu ndje dmth ti vet si person qe e ke pase rastin me jetu,
qe je pjese e kesaj?
I7: Ndihem shume e lumtur, shume e lumtur, shume e gezuar, edhe beso qe cdo dte qe ike e marr
si iverisibile, nuk kthehet mo edhe me dhimbset shume?
Hulumtuesja: Cilat jane disa sene qe ti i cmon ose qe ti i jep me shume rendesi?
I7: Sinqeriteti, dashuria, besimi..kto
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes ka lidhje me procesin e vdekjes? Edhe pse jane
procese te kunderta a mendon se kane lidhje?
I7: Mundem me pase lidhje se osht nje miresi shume e madhe qe duhet mu pajtu me jeten e mos
mu frikesu ndaj vdekjes. Nga vete fakti se nese i frikesohemi vdekjes, i humbim ditet ma t’mira
te jetes, nese arrijme friken me e largu nga vdekja une besoj se jeta ka me qene shume e lumtur e
shume e mire. Lidhshmeria osht se na e dijim qe gjith ata qe lindin, kane me vdeke. Prandaj nuk
ja vlen ti frikesohem se edhe une ne shoqeri kur bisedojme e kur hapet tema e vdekjes, une thom
qe une nuk e kom problem qe kom me vdeke se osht e pashmangshme, aty a je i menqur a je
debil, a cfare je, pamvaresisht aty nuk mundesh me ndiku do te thote vetem se shka mbetet,
mbetet me ju lut zotit se megjithate na besim ne zotin duhet me pase, jo ne ekstrem po me ju lut
zotit qe momenti i fundit me qene ma i mire, ma i bute, se ka lloj lloj vdekje, ka vdekje te
pranueshme ose te arsyeshme, nese vdes e i ki te afermit, nese vdes ne vendlindje edhe e ke kalu
nje nivel te moshes, i ke kalu disa vite pak a shume osht vdekje e arsyeshme. Ki vdekje tragjike
psh nese e humb nje anetare te familjes i cili osht i ri, ki vdekje te mjere nese vdes vetem ose
vdes jashte vendlindjes. Prandaj nese e marrim ne tersi, vdekja osht vdekje, po u frikesove e
humb pjesen me te mire te jetes.
Hulumtuesja: Cka mendon per jeten pas vdekjes?
I7: Per mas vdekjes une nuk besoj qe ka jete, nuk besoj absolutisht, nga vete fakti qe thojin jo
shpirti del, shpirti jeton , shpirti del do te thote na jemi qenie njerezore prej gjakut e mishit e prej
momentit qe na vdesim, na mbesim skelet, me kohe edhe qaj skelet humbet kshtu qe une besoj
qe mas vdekjes nuk ka jete. Shumica e te vjeterve qe i kom ni, thojin qe ska jete, po kush ka ardh
me na tregu neve? Bash prindi im i ndjere para se me vdeke kur e kemi pyt thot pse kush erdh
mu mem tregu qysh osht jeta atje, prandaj une defakt nuk i besoj jetes pas vdekjes.
Hulumtuesja: Nese kish qene dikush me i ri ose me vogel, nese dikush te kish pyt cka osht
vdekja, qysh kishe pase me ja spjegu?
I7: Ne aspektin shkencor, vdekja osht proces biologjik, fiziologjik, proces normal qe duhet me ja
spjegu se jetojme aq sa e kemi te shkrume ose te caktume por vjen dikur momenti qe secili duhet
me shku ne jeten tjeter ne amshim. Menyren me te thjeshte duhet me ja spjegu, duhet mu mundu
me spjegu thjeshte e shume real, jo me ja zbukuru, por ne menyre me te qete, ne menyre me te
qete qe ai mi kuptu edhe mu pergatit per neser- masneser.
Hulumtuesja: A te kujtohet nje nder momentet e para kur ja ke nis me mendu per procesin
e vdekjes, nashta kur je kon e vogel nese je ekspozu ose a ta ka spjegu dikush ?

I7: Jo si femije kurre, une e di se e dhe kom lexu literature te ndryshme edhe prej librit shkoqis
dishka, psh me nje liber thot i riu kurre nuk mendon per vdekjen, i moshuari mendon per arsye se
i ki ditet e numeruara, ditet e fundit, prandaj kerkush ne familje tone ose nona ime e ndjere
thojke: pasha nonen, kur e bojshe naj gabim, duhesh mi mendu naten e vorrit. Naten e vorrit
thojsha mos bre se vjen ajo dite boll..jo jo thoke se na e kemi shpirtin ma afer se jaka e kmishes.
Do te thote te vjetrit kane mendu ashtu. Une kur kom fillu me mendu per vdekje, kur me ka
vdeke nana, ajo ka qene anetari i familjes qe ka vdeke. Na skemi pase me te larget, daja, axha e
kta po, amo nana kur ka vdeke per vete faktin qe skemi qene te pergatiten, une s’kom qene
femije, kom qene e moshuar afer te 50-tave mirepo ajo ka qene si nje lloj traume se skom qene e
pergatitun. Mas nanes kom pas vdekje tjera por kom qene ma e pergatitun, edhe i kom marr senet
ma reale, nuk i kom marre shume afer zemres.
Hulumtuesja: A e diskutoni najher me te afermit ose shoqerine temen e procesit te
vdekjes?
I7: E diskutojme. E diskutojme ,pse? Se tashti njerezit jon vetedijesu sidomos gjinia femerore,
sidomos pas luftes. E shoh edhe m vjen mire qe organizohen ndeja ose ekskurzione e shumica
thot edhe sa kemi me jetu nuk dihet, bile kete kohe ta shfrytezojme dmth e mendojne vdekjen
mirepo nuk e marrin vdekjen tragjike. Une thom veq ne momentin e fundit me qene moment i
mire. Se kushdo qofte inteligjent e qofte shkenctare e qofte shkado, gith kemi me vdeke. Une i
shoh njerezit prej nje prizme edhe thom psh po mire more edhe ai ka me vdeke, edhe une kom
me vdeke, gjith kemi me vdeke prandaj i marr krejte normale.
Hulumtuesja: Kur flasim per procesin e vdekjes, ka shume njerez qe i frikesohen si proces
sepse shume perspektiva thojin se e shohin si dishka te panjohur, qe ski kontrolle , nuk e e
ki vetedijen por njerezit megjithate edhe pse osht proces natyror, i frikesohen. Sipas
perspektives tende, pse mendon qe njerezit frikesohen?
I7: Jane te papergatitun njo, jon egoista dy pse ti thojin me tapi kete jete nuk e ke marre, njerezit
mendojne se veq duhet me jetu. Une thon me familje shpesh bisedojme per naj diete ose per naj
ushqim bio, thom pse me marr ushqime bio, hajde po llogarisim qe une pe marr ushqim bio edhe
po e kom nje jete te shendoshe te mire, po une edhe ashtu skom deshire me qene e fundit ne
familje, kom deshire me shku me heret mi lon dikon tjeter mbrapa, prandaj njerezit edhe per qato
frikesohen.
Hulumtuesja: A kishe me shtu edhe ndonje mendim ose ndjenje kur e mendon vdekjen
personale?
I7: Ne rradhe te pare kom qef me kon moment jo i vshtire, ritualin e vdekjes e bisedoj shpesh me
te afermit e mi, se mu m’bojin shume pershtypje kto organizimet qe bohen sidomos ne qytetin e
Gjakoves, jo nata e 3, nata e 7, nata e 40, une perveti kto nuk i pranoj per arsye se jane humbje
kohe, thash jemi vetedijesu, njerezit jane tash te punesum, kerkush nuk ka kohe mi njek kto.
Edhe per mos me lon probleme, se kerkush nuk e din kush ka me vdeke i pari veq une gjithmone
ju thom mos u merrni me kto sene absolutisht, kto jon hajgare prej momenti qe vdes cdo gje
mbyllet, as i vdekuri nuk din kurgjo as nuk e din shka je tu bo ti, prandaj une s’ muj me t’ thon
faleminderit po qetash po t’thom hajde jetojme qetash si duhet…shkoni neper shpija mbyllni dyrt
diten e mire, kom jetu sa kom jetu, prandaj nuk i du kto sene, bile shume i urrej. Natat e dyta psh
neper vdekje mu me ka ra me shku, shpesh me eshte deshte me shku me ka lyp vendi per
shembull mirepo qysh more na po vijim po hajim e po pijim e ai u shku. A eshte ne rregull?
Sosht ne rregull.
Hulumtuesja:A mendon psh njerezit tjere mundet me ju ndihmu kto rituale?

I7: Po nese jane besimtare te thelle atyre ju ndihmon shume se e kom pas rast psh vllau kur ka
vdeke, qat moment qe vdiq, djali i vllaut se merret pak me fe veq e di qe ka fillu me knu nje rit te
fese edhe e ka ndi veten ma lehte se ka mendu qe ma lehte e ka jap shpirtin , per ata njerez veq ju
ndihmojne se merren me kto sene edhe mundohen me te ndihmu. Mu nana kur m ka vdeke ka
ardh baba i nuses edhe beso per dite ka ardhe edhe ka fol. Shka ka fol? Si duhet mu sjelle kur
vdes nje njeri? Ne varreza nese shkon na ka msu mos mi nejt te kryt po te komt te varri se nese i
rrin te komt ai te sheh. Ne ate moment mu ma ka zbut ato, derisa i kom kuptu senet qe sosht e
vertet por ne qat moment me ka ndihmu se ka fol per fe. Plus asaj na ka thon se s’duhet me shku
ne varreza shpesh e s’duhet me kajt. Ata e gjejne mbeshtetjen aty.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?
I7: Une mendoj se me shume eshte e lindur, se kom bisedu edhe me shoqe e shoke te mi
zakonisht ka njeri qe kur vdes dikush ne mahalle, tutet me flejt vetem. Une ktyne s’ju kom tut
kurre gjithmone qashtu prej natyres jom, edhe te une osht diqka e lindur. Kom pas rast psh kur ka
vdek daja, ai ka pase nje fatqkesi te komunikacionit edhe me plaf e kane mbulu edhe ai plaf ka
qene pak i gjakosur. Tash une ate nate kur u percell kufoma, edhe erdh koha mu shtri me flejt, e
morra ate plaf edhe u mbulova . motra po tht a je normal ti shka je ka bon, a e din qe me qat plaf
u mbulu kufoma? Une thash ska dert, ai ka qene i shendoshe ne momentin qe ka vdeke…une
mendoj se kto jane te lindura, frika eshte e lindun. Mundet edhe shoqeria me ndiku, por shoqeria
kish mujt ma shume me ndiku pozitivisht me ja hek se sa me e frikesu me tutje.
Hulumtuesja: Menyrat qysh njerezit e ballafaqojne vdekjen jane te ndryshme, dikush nuk
tutet shume dikush tutet ma shume, gjithkush e ka menyren unike qysh e mendon. Cilat
jane dsia prej mekanizmave qe njerezit munden mi perdore kur ballafaqohen me vdekjen?
I7: Mekanizama…prap po kthena te rasti kur mu me ka vdeke nana, thash ne fillim qe e kom
marr shume rone edhe shka une kom bo? Thash une s jom kon fmije , kom qene moshuar, i kom
pas disa vjet plus punetor shendetesor qe u desht me e marr ato si diqka ma normale. Cdo dote
kom shku ne varreza, cdo dite…veq kom nejt aty. Ka vdeke ne mujin nentor e ne mujin dhjetor
ka ra bore. Edhe une e marr bicikleten edhe shkoj ne varreza. Marr najllona i pergatiti edhe shkoj
aty se bora ja kish mbulu kurorat. Edhe marr najllona i pergtit edhe i heki krejt boren, i shpaosi
najllonat e bvjeter edhe i veshi me najllona te ri. Edhe qaq isha koncentru ne kete pune sa une po
harroj ku jom edhe nje moment e shoh qe ka fillu me ra terri edhe ne familje po fillojne mem
keru. Edhe i thojin motrat kqyre se ajo mesiguri eshte ne varreza. Axha ime i ndjere me djalin e
dajes kane ardh mem kqyr. Edhe une me bicilete po kthena, kur u ktheva i pasha ta, edhe ju
tregova qe isha ne varreza. Axha edi qe ma ka dhon nje verejtje: edhe tha ti je intelektuale qysh
bon kshtu? Ajo nuk kthehet mo. Une e pash shka bona gabimin edhe shkova ne shpi , kur kom
shku ne shpi jom hi jom pastru edhe kom dal para pasqyres edhe kom fol me veeveten edhe i
kom thon dmth e binda veten qe e ki gabim, mu kthy nuk kthehet, jeta vazhdon edhe pa ndihmen
e askujt e binda veten qe shkado qe t bjen ti duhesh mu pajtu.
Hulumtuesja: Cka per shembull per vdekjen e te afermve, a e mendon najher ose qysh
perballesh me qat fakt?
I7: Kom mendu bukur shpesh se kom pas raste ne familje, e kohet e fundit kom pas rast kur 3
anetare te familjes per nje vit me kane shku e une si person shendetesor kom qellu ne momentet e
fundit aty. Para se me ndodh kjo normal qe kom mendu qe ka me ardh ajo dite edhe jom mundu
mu pergatit, per nonen s’mujsha mu bind ju lutsha zotit mos me vdeke, dmth pa u smu nana,

nana kur ka qene gjalle, se mu me ka ra me qene jashte vendlindjes, shkolle te mesme, ne
fakultet e specializim dmth s’ kom pas shume kohe me nejt me nonen prandaj ju lutsha zotit qe
kurre mos me ma marr por erdh momenti edhe s’pata zgjidhje.
Hulumtuesja: Nese e mendon procesin e vdekjes qe ti ski me qene mo, cka kish pase diqka
qe te kish mungu edhe cka ishe ndi falenderuese?
I7: Falenderuese isha kon per Zotin qe me ka kriju me jetu, mi jetu kto vite. Per mem met dishka
pike jo, se per shkado qe kom bo e kom bo me vetedije, per kurgjo s’jom pishmon.
Hulumtuesja:Si ballafaqohesh me humbjen, cfare individi jeni kur perballlesh me
humbjen jo veq ku vdes dikush por gjeneralisht kur nuk arrin dishka, nese nuk te
funksionon dishka?
I7: E perballoj mire tu u nis prej parimit te fjales se vjeter qe thot se lum duruesi, kur ska shka
bon. Do te thote, kom pas sfida te ndryshme ne jete, jom ballafaqu me lloj lloj problee qofte ne
aspect shendetesor, qofte ne aspect professional port e gjitha i kom kalu me qetesine me te
madhe, duke mos e ngrite zerin edhe ne fund e kom pru vedimin cfare une ekom dasht edhe me
ka dal mire. Ne jete me ka ndodh mi provu gjerat dy here, kurre te treten here nuk e kom provu.
Se nese psh kom deshtu dy here skom dasht mi prvu heren e trete per arsye se hera e trete ish
mujt me qene e rende.
A e kishe imangjinu veten ose tjeret tu qene te pavdekshem?
I7: Jo te thash edhe me heret…s kom qef me kon e pavdekshem.
Hulumtuesja: Qysh kish me qene per shembull bota nese krejte kishin qene te
pavdekshem?
I7: S’osht aspak interesant, per mu absolutisht sosht interesant se te bohen gjerat monoton, ti nje
send nese e perserit e perserit e sheh veten se nuk osht interesant prandaj une osht ma mire kur
vjen momenti me vdeke se dikur ngihesh, pavaresisht cfare jete e ki ,dikur ngihesh.
Hulumtuesja: Nese ki me shtu diqka…
I7: Jo, une i shenova edhe disa po kto i kom pa ne internet, veq qe frika ndaj vdekjes veq mundet
me na shkurtu jeten,qito e di… nese frikesohesh jeta te shkurtohet.
Hulumtesja: Faleminderit shume
Intervista 8 (I8)- burrë, 69 vjeç
Hulumtuesja: A mundesh mem tregu ose me e pershkru pak a shume qysh te bon mu ndje
procesi qe ti je gjalle edhe je pjese e kesaj jete?
I8: Po, vete fakti qe jom gjalle une sikur cdo qenie tjeter e kemi nje pikesynim me e realizu, ato
pikesynime mund ti takojne natyres afatshkurter, te mesme te gjata, e ato qe jane afatshkurta,
normalisht ato aftesite e mia profesionale, rrethi qe me ndihmon e ndjej veten shume mire kur e
realizoj ate pikesynim, naj pune ose naj veper tjeter humane, ne pergjithsi e ndjej veten mire. Kjo
nuk ndodh veq nje dite, po ndodh shume dite shume muj e shume vite, krejt kto e quj qe osht jeta
edhe m bon mu hala ma t hareshem, me te kuptushem, e me pergatit per sfidat e ardhshme me
me lehtesi. Gjate ketij rrugetimi mundet me ndodh edhe naj semundje atehere krejt kto
objeksione m’bijin ne uje edhe sigurisht nuk e ndjej veten mire, vete fakti qe jom i smut e smuj
mi arrit ato, nuk e ndjej veten mire. Kjo normalisht sdi a muj me te tregu edhe ne lidhje me
vdekjen, ajo osht fundi i te gjithave. Njeriu per nga natyra osht shume egoist e ka qef shume
sende mi realizu. Semundjet po flas ato qe jan me problematike e qe munden me mbaru me
vdekjen e normalisht qe ato munden me sjell problem jo vetem per veten po edhe per te afermit ,
ne kete rast per femijet se une kom fmije edhe e jap maksimumin per to. Nuk e ndjej veten mire
ne ksi raste, qashtu qe per vdekejn as nje qenie ska qef po kto sene jon te limitune ne cdo forme

perveq ne raste aksidentale qe s’mundemi me ju shmang, na i kemi disa dijeni bazike qe mujim
me ju shmang po vijin disa momente pa dashje ose dikush tjeter te aksidenton edhe perfundon
me vdekje. Osht mire me qene shume syqelte e jo mu frikesu, sigurisht ju e dini cka osht frika.
per nga natyra nashta edhe msimi edukimi qe e kom une superior, me ka bo mu bo shume
syqelte, ne kuptimin qe me ardh guximi, qe kur te mblidhen qato dukuri ose keto elemente edhe i
realizoj qato caqe te natyres ditore ose te mesme sidomos strategjite jane ma problematike mi
realizu, atehere jeta osht jashtezakonisht e shkurte prej te mirave qe na sjelle, ne krahasim me
nese nuk mundehs mi realizu, jetesa osht e gjate e monotone, edhe osht nje person qe zakonisht
gjeneron energji negative jo veq per veti po edhe per rrethin.
Hulumtuesja: E per mu nderlidh me kto qe po thu, a me tregon per disa sende qe ti i
vlereson edhe qe je falenderues?
I8: Tash po te tregoj, mentalitetin tim, personat qe jane real, qe jane te sinqerte e besnik,
personat qe jane te menqur, personat qe jane ingenious qe e bojin zgjidhjen aty per aty, jon shum
t mire se msoj prej atyne se msimi ska kufi, shume m bojin mu ndi mire e jo veq te lumtur, por
edhe qe i kom afer e qe i kom njoftu. Njerezit te cilet s jan te sinqerte e sjane ne ate kuptimin
punetor, se dihet ne definicionin e punes, puna e ka bo njeriun, une shume e vleresoj punen, une
jom edhe ne pension por qe une e vazhdoj punen intensive, nashta skom shume kreativitet ne
kete pune, se asistentat e bartin kreativitetin, une boj pune repetitive qe me perseriten por qe me
nje far mase i realizoj se edhe kto qendrat psikomotorike me ekstremitet nuk e kane mo ate
harmonin qe e kane pas para 10 viteve. Kshtu qe kto objeksione qe i realizoj me bojin shume te
lumtur. Jam shume i mire me rrethin, perkundrazi nashta ndonje mos sukses i vogel i djalit tim
m’bon nervoz se jom nga natyra vehement, reagoj me shpejtesi, por gje qe e verteta osht ma
ndryshe, ne kuptimin nese me vlereson per momentin. Kto jon senet qe mu me krijojne kenaqesi.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes dhe i vdekjes jane te lidhura njera me tjetren?
I8: Po une i takoj asaj anes qe materia per mu osht primare ndersa shpirti osht sekondar. E kom
t’marren kete mendim edhe m’ka pelqy ky mendim edhe e respektoj kete mendim. Sigurisht nese
i referohem te ashtuquajtures lakores S, cdo gje lind si rezultat i nje ose me shume faktoreve,
zhvillohet, e mbrrin nje kulminacion edhe detyrimisht duhet mu zhduke. Kshtu qe nese e
kuptojme qe kemi linde, detyrimisht duhet te zhdukemi, por para asaj ka edhe elemente qe e
vazhdojne jeten si jete, por si hallke zhduket ose mbet diku, regjistrohet, edhe zingjiri vazhdon
tutje. Kshtu qe jeta edhe pse osht shume e mire, vdekja osht jo si perfundim…nuk e di nuk muj
me thon qe per vdekjen njerezit i gzohen. E shohim edhe te gjallesat qe jon ma pak komplekse se
njerezit nuk e kane ate deshire kur e shohin fundin, e hetojne e ndjejne. Kshtu qe duhemi mi pas
parasysh edhe vdekjen gjithmone, ne ate kuptim qe edhe te afermit mi paralajmeru e me ju tregu
qe osht diqka e natyrshme, qysh i gzohemi lindjes, jo me ju gezu vdekjes po me e pas
informacionin qe kemi me u ballafaqu me disa probleme, se nje linje qe ka shku drejte e peson
nje ndryshim po jeta ne ate kuptim vazhdon edhe duhet mu vazhdu. Qashtu qe une e marr
relativisht afer edhe vdekjen.
Hulumtuesja: A mendon se ka jete pas vdekjes?
I8: Pergjigjja osht shume e prere… jo, se une i takoj qasaj rryme…jo...pa dasht me e ofendu te
tjeret po qendrimi eshte jo.
Hulumtuesja: A mundesh me ma elaboru mendimin, pse mendon qe jo?
I8: Ata te cilet qe zakonisht pretendojne qe thojne se ka jete pas vdekjes, jane persona qe thojne
se shpirti osht primar e materia sekondar, ai shpirti si shpirt duhet me nje far forme me u
klasifiku ose me e gjet dikun, po s’mujim me gjet, sikur njeriut kur i hin shpirti fillojne krejt per
nje moment funksionet, perfundojne normalisht ky eshte proces shume i gjate, normalisht ky

eshte nje lloj procesi miliarda vjetesh per me ardh te nje trup cfare osht te na, shume kompleks.
Une nuk besoj ne jeten pas vdekjes. Mundem me e lidh me anen harduerike- materia dhe
softuerike te kompjuterit, prishet ajo , mundet me lon nje shenje edhe nuk kemi shka me diskutu
me teper. Kjo nashta osht si rrjedhe qe religjioni e preferon ate per me e majt masen nen kontroll,
por tash me arritjen e shkences, vjen deri te nje realitet qe duhet mu respektu edhe ana sekondare
e shpirtit, por primare osht materia.
Hulumtuesja: Nese te kish ra me ja spjegu dikujt procesin e vdekjes, qysh kishe pase me ja
spjegu?
I8: Na njihemi me njeri-tjetrin, me aktivitetet qe i kemi ditore edhe per nje moment kur fillon
qato aktivitete mu kufizu e mu limitu, tu nis psh tek semundja na veq rrijim me nje vend, nuk
gjenerojme edhe ka aspekti i vlerave materiale edhe ato shpirterore. Ne momentin qe krejt kto
komponentat, se tash une po mundona mi shpreh njeriun dhe dukurine si nje sistem, qato
elemente qe e krijojne sistemin fillojne mu shperbe, automatikisht sistemi bjen edhe i rritet
entropia, ai sistem mbaron. Nese e marrim si sistem, atehere bjen prej funksionimit, sistemi nuk
e realizon cakun, qashtu e kuptoj. Qashtu mundona mi spjegu, pak nashta e ron ose s’kom shume
fjalor me ja spjegu pales bashkebiseduese por qendrimi im eshte ky.
Hulumtuesja: A e mban mend kur ki fillu me mendu per procesin e vdekjes ose kur je
ekspozu me se pari edhe a ta ka spjegu dikush?
I8: Jo une kapak lexoj edhe nese i referohem ktyne S lakoreve ose ajo e gauzit, automatikisht ajo
se osht simetri njera me tjetren, kete pjesen tjeter kur t’kalojsh, zakonisht kur njeriu i ka 30-40
vjet nuk e mendon vdekjen se osht ne kulminacionin e aktiviteteve te potencialit te vet qe ai e
ndjen dhe e perjeton me krejte qenien. Kur ja nisin aktivitetet me ra ne kete pjesen tjeter, edhe
vete Marksi ja ka nis me ju kthy kapak, ne moshe me ju kthy religjionit, jo ne kuptim bukfal por
figurative se religjioni osht ne cdo popull, cdo qenie, te dikush me shume dikush me pak,
mbeshtetjen me e pase te dikush ne aspekt shpirteror.
Hulumtuesja: E kur ke qene i vogel a ta ka spjegu dikush procesin e vdekjes?
I8: Jo une kontaktin e pare me vdekjen kur me ka vdeke baba ne moshen 15 vjeq jom kon, po ajo
semundja ka qene pak si e zgjatur edhe ato dhimbje qe i ka perjetu baba jam, i kom perjetu edhe
une. Jom kon djali me i vogli, jom kon pak ma afer tij edhe e kom ndje shume ose e kom perjetu
shume vdekjen e tij sa qe kur u largojsha ne distance me te largeta, ja ndjejsha ato klithmat e veta
edhe me shoqeri nuk isha shume ne rregull, me shihshin shoqeria, cka ki, se nuk po dokesh
shume ne rregull. Edhe une normal nuk e shprejsha po prej qasaj kohe une e kom marr edhe
normalisht me shoqerine qe e kom te ksaj moshe, nuk flasim, nashta edhe tjeret nuk kane deshire
me fol. Tash se edhe kom ardh ne nje moshe, plus se nashta jon detale qe s bon mi spjegu, i kom
pas dy intervenime edhe normalisht kto t bojin me mendu qe nje perfundim u afru po osht mire
me e kujtu qat perfundimin qe mos me pas shume pasoja tek te tjeret, se sigurisht qe me veten
jemi marr vesh, e kemi bo nje pakt.
Hulumtuesja: E qysh te bon mu ndje ky fakti qe nje dite vdesim edhe s jemi pjese e kesaj
jete?
I8: Normalisht qe nuk e ndjej veten shume te lumtur se osht dishka qe perfundon po krejt e kom
te koncentrune se e kom vetem nje fmije 14 vjeqar, mendoj atij me ja plotesu krejt kushtet, jam i
perkushtum ndaj tij edhe sa me i lumtur qe osht ai sigurisht qe edhe mu ma zvogelon naj
dhimbje, ose frike. Lumturia e tij me bon mu ndi mu ma i rehatshem.
Hulumtuesja: Disa njerez… ose jane dy perspektiva, njera thote se frika ndaj vdekjes eshte
gjenetike, e vjen prej lindjes se evolucionit ndersa perspektiva tjeter thot se osht nje

konstrukt social, osht dishka qe kultura e ka bo ose feja ose pikat qe na mbeshtetemi ne
komunitet. Cila eshte perspektiva jote?
I8: Nese i referohem shkences, reflekset e lindura po flas te njeriu pom doket qe i dijim me qajt,
me thith, po flas per bebat, jashteqitja ose kto te prekjeve, perceptoret tek vdekja na nuk kemi
lidhje deri sa ja nisim mu rrit ose nuk e perjetojme ne fazat me te hershme si fenomen qe e
shohim dmth kjo vjen nuk eshte paresore, sosht dytesore. Nga ky aspect e kuptoj qe sosht reflex i
lindur por i fitun. Nese une e kom kuptu kshtu atehere kjo eshte per mu nje fenomen qe duhet
detyrimisht me ardh. Normalisht jon disa rende osht i pari, i dyti i reti, i katerit i pesti osht i
nenti, qito rendet e te ardhshmes, zakonisht njeriu kto rendet e se ardhmes s’mundet mi definu
ose pak i definon. Jon do shprehje prognza, projeksione por nuk munden mu qellu, tash per
vdekejn mundet me kon edhe si nje kontinuitet nese ka problem gjenetike psh nese e kane nje
semundje familjarisht ose jon disa njerez qe e kane disa gjene fatlume qe munden psh me pi
shume duhan ose alkool edhe mos me i ndodh dishka.
Hulumtuesja: Deri tash me tregove per perceptimin tend edhe menyren qysh e kupton.
Shka mendon per njerezit tjere qysh ballafqohen me kete proces ose keto ritualet qe i kemi
kur dikush vdes, cka mendon per ato?
I8: Per kto rituale mendoj qe jon te nevojshme se gjithmone une i referona diturise, sa me e larte
qe te jete dituria te individi, normalisht qe rezulton me shoqeri e shume gjera qe kuptohen ne jete
ju bjen ne thojza rendesia, por ne si shoqeri po foli per njerezimin me nje nivel qe kemi nevoje
edhe per religjionin se te personat qe nuk e kane nje nivel te diturise, i frikesohen shume
fenomeneve qe nuk i njeh se shka po ndodh me to si individ se krejt mendohet ne qato te fundit.
Une e preferoj me ekzistu, jo pse jon ne preferencat e mia por ka me zgjate edhe nje kohe se
qysh osht paraqit ne nje moment religjioni, sigurisht edhe ne nje nivel ai ka me ra, por nese i
referohem islamit, po foli qe i kom te lexune jo te analizune se jon libra filozofik te rona, aty ne
rreshtin e pare shkrun mso, shume eshte me rendesi msimi se tu msu shume sende qe mujin me t
‘ndhodh je i pergatiten, ma me lehtesi i perballon, i kriijon do mekanizma qe i perballon se sa me
kon me e prit, edhe ky mekanizmi shka t vjen prej s’nalti mire se vjen, osht mekanizem i mire se
kur ndodh qiky momenti kritik i vdekjes te pjesetaret qe e kan religjionin primare dijin mos me
kon shume tragjike se edhe vet sistemi i ka eduku ne qat forme, qe jo veq per lindjen dhe te tjeret
shka ndodhin por edhe per vdekjen i pergatit. Qashtu une e kom nje mendim pozitiv, nuk ja
imponoj qellimin tam por e respektoj per shkak se pjesa me e madhe e njerezimit osht ne nje
nivel te ult. Osht mire prezenca e ketryre religjioneve.
Hulumtuesja: Cka mendon per procesin e vdekjes te njerezve tu te aferm?
I8: Vete afersia qe osht e natyres shpirterore, osht qaq e trashe fizikisht si shprehje pe marr une,
qe per nje moment per shkak te qasaj trashesie qe i njoh edhe kemi perjetu shume sene bashke ne
krahasim me dikon qe nuk e njoh, po per kto ndjej dhimbje te madhe, figurativisht me bohet nje
grope e madhe ne zemer edhe vyn shume kohe per mu mblu, ne krahasim me nje person te larget
qe kalon me lehtesi. Kjo eshte karakteristike e njeriut por edhe gjallesave te medha psh nese e
marrim si shembull edhe i vogli i elefantit kur vdes, turma ndalet e tera, presin nje kohe turma
largohet e prindi rrin nje kohe me te gjate, shkon tu e ngacmu e tu e prek me kome e nashta ka
edhe lot te keqeardhjes, dmth edhe te gjallesat osht prezente. Po thom te gjallesat qe e kane nje
nivel me te larte te intelektit se kto gjallesat me qe kane shume pak ose hiq ajo s vjen ne
shprehje. Psh nje mickoje qe e ka nje kohe te shkurte ajo ska vetedije.
Hulumtuesja: Per shembull, ne pergjithsi ju si person qysh e ballafaqoni humbjen, jo
vetem humbjen ne lidhje me vdekjen por ne pergjithsi kur nuk arrin nje qellim, kur nuk
fiton diqka. Cfare personi je kur ballafqohesh me keto humbje?

I8: Per ka natyra pom doket jom eduku qashtu qe humbjet e para qe i kom pas i kom pas me se
pari prej lojerave ne femijeri, po flas tash per futbollin, i kom marr shume afer, bile kom vajtu e
kom qajt. Mirepo tu humb edhe tu fitu, jom msu qe duhet mi pranu edhe humbjen edhe mi
vleresu edhe kundershtarin, kjo eshte nje plus i madh, nje nivel tjeter.
Hulumtuesja: Do te thote menyra qysh ti po e spjegon osht qe ti je msu mi pranu edhe
humbjen, a mendon qe mundet me pase lidhje ky aspekt menyra qysh e ballafaqon
humbjen me humbjen e nje personi apo vdekjen personale?
I8: Derisa kjo eshte nje lidhje shpirterore e madhe per humbjen e personave, te kto lojnat ose
aktivitete jane pak me te buta s’vijin ne shprehje, e kto tjerat te lojin pasoja mirepo duhet me
qene i pergatitun nese u kon nje sistem, mos t’hup edhe sistemi tjeter, duhet mu ballafaqu edhe
me qato pasoja, me qito rrjedha dmth me qene nje shembull per te tjeret mu thirr ne ty, nese osht
shembull pozitiv si shembull qysh duhet mu sjelle, jo per sy e faqe po me kon realisht i
pergatitun per kto. Nashta pse une jom i frymezum prej nje personi qe ka dhon nje kontribut te
madhe ne shkence edhe po thom kur ka vdeke nje person alamet i madh, atehere edhe me vdeke
une s’jom dikushi. Te shqiptart na e perdorim shprehjen, qe njeriu s’merr kurgjo kur shkon prej
ksaj bote, s’merr ne aspekt material se ne ate shpirteror e merr komplet softuerin, a e din cfar
humbje eshte e madhe se nashta duhet 50 vjet mu kriju qasi kapaciteti.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose te tjeret tu qene te pavdekshem?
I8: Nga aspekti figurativ i te kuptuarit, po jon njerez te pavdekshem, se lojin veprat te pa
shkruara se te shkruara edhe ma mire, ka njerez te pavdekshem edhe duhet mu thirr ne ta ose
edhe mu mundu mi imitu ne krahasim me tjeret qe sjellin problem. Jo s ‘duhet mi marr ata, duhet
mi marr si shembull i keq qe s duhet mu bo ashtu, duhet me tregu shembullin pozitiv se qysh mu
sjelle. Tash e kemi me lehte se e kemi mundesine se ka shume shembuj, na ndihmon shume IT
se thirremi edhe ne njerez tjere spo thom ne nivel cfare osht gjakova ose shqipetaret por ne nivel
boteror mujin mu thirr ne shume bamiresa psh bill gates jep shume pare me bo mire ne afrike ose
vende tjetra, edhe shume njerez tjere filantrop.
Hulumtuesja: Ne aspekt fizik a kishe dasht qe jeta me qene pambarimisht ose na me qene
te pavdekshem?
I8: Jo, jo, s’kom qef se mu bazu ne kto lakoret S edhe skom deshire se ishim bo si stereotipe,
kishim qene shume jo stabil, qikjo periudhe se nashta tash osht mundesia me u zgjate jeta, tu u
ngrit standartet osht normale por jo skisha dashte ne pafundesi. Se psh ne moshen 80 ose 90
fillojne problemet qe na shkaktohen si demencia ose qe thojin folim gjithcka edhe perzihem
gjithkun edhe i pengojme moshat e juja me te reja.
Hulumtuesja: Faleminderit shume, nese don me shtu diqka…
I8: Jo une nuk kom me shtu diqka, se e ndjeva veten mire une.
Intervista 9 (I9)- burrë, 66 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe mujt me ma spjegu faktin qe ti je gjalle, cfare ndjesi ki per faktin
qe e keni pase rastin me jetu edhe me vepru ne jeten tende, edhe me e pase fatin me u
rrethu prej shume njerezve edhe me e pase nje far veprimateri ne kete jete?
I9: Po normal pyetja e pare si te lind femiu, nje prej deshirave te para te prinderve dhe familjes
eshte u plaksh, do te thote me e kalu nje jete te mire. Mosha mujna me thon qe ne aspektin
praktik eshte numer, ne rradhe te pare varet prej shendetit qe ja ka dhuru zoti pacientit edhe disa
shkaktare te tjere gjenetik qe mujin me u trashegu te njerezit dhe e bartin pastaj gjate jetes.
Njeriu mundet me kalu nje jete te mire nese ja ka dhon zoti aftesite qofte intelektuale dhe fizike,

ne ate kuptim qe mu marr me punen e vete, me e respektu tjetrin,mos mu marr me qeshtje te
perditshme qe nuk jon ne mundesine e korrigjimeve , ai person qe i neglizhn detyrat e veta, punet
e veta ai normal qe ka me pase crregullime gjate jetes edhe psiqike e gjana tjera pra jeta duhet
me vazhdu ne asi forme qe mos mu brengose per qeshtje qe nuk varen prej teje. Une shpesh here
thom ka njeri qe kur bie shi, ja nis e bertet e acarohet dhe nervozohet. Pyetja osht ndryshoje, pra
ndale shiun nese mundesh. Don me thon kjo eshte kuptimi i jetes eshte me mujt me arrit nje
moshe me te vertete…kuptohet faktoret tjere si puna shume e ngarkume, njerezit te cilet sdijin
me punu, punojne ne etapa te shkurta, me sforcim shume te madh, jo nje pune sistematike,
ushqimi, qe besa edhe rrethi ku jeton, kushtet e jetes, familja, tashegimtaret gjitha kto ndikojne
ne jeten e tij.
Hulumtuesja: Edhe ju si person nashta qe edhe profesioni ju ka bo hala me aktiv, qysh te
bon mu ndje qiky fakt qe ti je gjalle edhe po vazhdon ende me jetu?
I9:Ne rastin tim konkret, une jom pension afer nje vit, punoj ende ne arsim edhe ne ordinance,
me ndihmon edhe djali qe eshte specialist kardiolog, po une ndoshta eshte koha e momenti qe
ndonjehere edhe kom mendu pak mu terhek, pak me zvogelu punen, mu marr me shetitje e
rekreacion se osht koha me u marr me ato gjana po shpesh here, vete puna profesionale edhe
lidhja me pacientet, faktikisht s’muj mu nda, edhe nga aspekti qe kom deshire me dhon deri ne
maksimum ndihmen time mjekesore per njerezit.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i qmon ne jeten tende edhe qe je
falenderues qe i ki?
I9: Se pari une i qmoj sikurse cdo njeri tjeter prejardhjen prej ka ka ardhe, prej cfar familje , cfar
edukate ka marr qysh ne femijeri ne vitet e para, nje familje ku skom degjiu fjale te renda, nuk
kom degju intriga, skom degju te shtime ose ofendime per tjeret por gjithmone ne ate qashtje me
vazhdu jeten me forcat tuja pa u mbeshtet diku tjeter, edhe une kom vazhdu qashtu jeten.
Thejshte kom ardh ku kom ardh , kom arrit kto rezultate me korrektesi maksimale, me msim
maksimal, edhe pa u marre shume me te tjeret.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes dhe vdekjes kane ndonje lidhje me njera tjetren?
I9: Po maspari dihen ato msimet fetare qysh na udhezojne, po thjeshte une kisha me thon qe
edhe vdekja eshte pjese e jetes, une e di nga pervoja me pacienta e me familjare te ndryshem qe
njerezit te cilet semundjen ose dobesimin qe e kane ne fund te jetes e shprehin me nje qind mije
shqetesime, tuj i shqetesu edhe tjeret edhe familjaret komplet por ka edhe shume raste te tjera qe
nje njeri qe ka qene i dinjitetshem gjate jetes edhe vdekjen e pret dhe e ka te atille si shume te
dinjitetshme. Dmth nuk osht ndonje kategori qe mundesh me thon osht kshtu por varet edhe nga
personalitete te njerezve te ndryshem, qysh e kane jetu jeten edhe e pret edhe nje vdekje qe cdo
kush ka deshire, mos me qene nje vdekje me vujtje e mendime, tek e fundit cdo i moshuar e ka
nje brenge kryesore, mos me mbet ne pozita te tilla qe mos me ju bo telashe anetareve te
familjes.
Hulumtuesja:Cka mendon per jeten pas vdekjes?
I9: Une mendoj qe nuk ka jete pas vdekjes, krejt kto cka bohen udhezimet fetare, msimet,
kshillat ceremonite e vdekjes , te pamjes, gjitha ato, thjeshte jane per te gjallet te cilet me mendu
cdo moment, do te thot me jetu nje jete te mire, nje jete te dinjitetshme, me pase ne radhe te pare
raporte te mira ne familjen e vete me rrethin ku jeton, se ato ne fund te fundit mbesin trashegimi
per veprat qe i ka lon ai person. Edhe gjitha ato qe jane do te thote gjate ceremonive mortore
edhe te pamet qe te na jane shume te rendesishme se e kane qellimin qe ne ato raste pak me ja
terhek vemendjen anetareve te ngushte te familjes se ka raste te vdekjeve te dhimbshme, bile ne
momente te caktune me ja terhek vemendjen me ja orientu diku tjeter.

Hulumtuesja: Nese dikush t’kish pyt cka osht vdekja, qysh ja kishe spjegu si proces?
I9: Edhe ktu duhet me mendu per njerezit qe vdesin per shkak te semundjeve te ndryshme ose
thjeshte ka vdekje komplet fiziologjike per arsye se vjen nje moment kur shpenzohen
mekanizmat edhe organet edhe vjen deri te vdekja, shkrirja deri tek dobesimi i ngadalshem edhe
eshte nje vdekje shume natyrale. Do te thote nje vdekje te tille duhet edhe me e pranu ai qe e
perjeton edhe te tjeret anetaret e familjes me dinjitet pa ndonje crregullim te madh.
Hulumtuesja: A ju kujtohet nje nder momentet e para kur je ekspozu ndaj procesit te
vdekjes, per shembull nese ka vdeke dikush me i aferm ose nje njeri tjeter kur ke qene i
vogel edhe a ta ka spjegu dikush cka osht si proces?
I9: Kur kemi qene femije normal qe cdo here qe kemi degju kur ka vdeke dikush, ka qene edhe
ajo frika qe u barte edhe nga prinderit ose nga rrethi e te tjeret, thjeshte mos me e pa, mos me e
preke, mos me shku ka va,rrezat por mendoj qe te gjitha ato jane paragjykime te cilat skane
ndonje rol te madh. Perndryshe edhe si fmije ne ate kohe do te thote perveq msimit ne shkolle te
rregullt shpesh e kemi percjelle edhe shkollen fetare, aty i kemi pas mesimet e para edhe ne kete
aspket.
Hulumtuesja:A ju ka spjegu dikush cka osht vdekja tamam apo ju kan tregu veq kete anen
tjeter qe e permendet qe mos me nejt ne terr ose mos me shku ka varrezat?
I9: Po edhe ne ate kohe edhe njerezit e menqem jon mundu edhe si fmije qe mos mu merzit per
arsye se ky njeri veq ka kalu prej nje jetes se perkohshme ne nje bote te amshueme ku ka me jetu
ma mire edhe me i kenaqur, dmth ashtu ka qene shpjegimi.
Hulumtuesja: A e diskutoni ndonjehere kete teme me te afermit edhe shoqerine?
I9: Une do te behem shume konkret, une hasi cdo dite… takoj pacienta me gjendje te ndyshme
shendetesore me keqesime te situatave, tu e pa fundin e jetes e vdekjes se pacientit e gjitha ato,
por une preferoj te mos diskutohet per vdekje seper arsye shpeshhere pacienteve qe kane
shqetesime e frike ndaj vdekjes ju thom qe duhet me vdeke veq nje here jo 100 here, ai momenti
kur vjen vdekja ka me ardh te cdo person kshtu qe ske shka merresh per cdo dite me vdekjen.
Une preferoj qe per vdekejn mos me diskutu, me e dit qe ekziston vdekja por mos me bisedu se
osht diqka qe ka me ardh te cdo person.
Hulumtuesja: Zakonisht kur bisedohet per vdekjen, diskutohet per friken ndaj vdekjes, a e
keni ndonje perspektive se pse njerezit frikesohen ndaj vdekjes?
I9: Ne rradhe te pare tuten prej vdekjes se frikesohen qe po vdesin vet, me te ri, ose prej ndonje
semundje …do te thote thjeshte personin qe e shohin qe ka vdeke, frikesohen qe po e perjetojne
ma shpesh mandej gjate jetes, gjate krijimit te familjes, femijet e vegjel qashtjet tjera, gjithkush
mund te frigohet se mos pom ndodh diqka, mos po vdes po i lo femijet e vegjel. Masnej vjen nje
periudhe e pjekjes kur misioni i prindit u kry me sukses, kur e sheh qe femijet jon bo zot i vetes
atehere cdo send e pret edhe ma ne rregull.
Hulumtuesja:Nese najher e mendon vdekjen tone personale, cfare mendimi ose emocioni ki
ndaj ketij procesi?
I9: Osht e vertet qe e mendoj si cdo njeri tjeter ne ate aspekt. Thjeshte edhe une kisha pase
deshire si shume te tjere qe me e pase nje vdekje te dinjitetshme, pa vujtje e mundime jo vetem
personale por ne rradhe te pare pa ju shkaktu vujtje e mundime anetareve te familjes.
Hulumtuesja: Jane dy perspektiva kur flasim per friken ndaj vdekjes, eshte diqka
gjenetike qe njerezit lindin me ate frike ose vete evolucioni na ka jap disa mekanzima qe
trupi me mbijetu e disa te tjere thojin qe jo frika ndaj vdekjes eshte dishka qe e ka instalu
kultura, familja, normat, cka mendon rreth ketyre perspektivave? A mendon se mundet
me qene e lindur apo mendon qe nashta edhe rrethi na imponon me u frikesu?

I9: Me u bazu ne varianten e pare qe eshte gjenetike atehere skemi nevoje as shka me u frikesu
por thjeshte kto jon krejte ndikimet e familjes, rrethit dhe shoqerise ose personave qe thjeshte kur
ndegjojne ndonje katund tjeter qe ka vdeke dikush, nuk del me dite tana prej shpise se tutet se
edhe ai ka me vdeke, ka ksi raste edhe ne praktike. Thjeshte ma merr mendja qe vetem jane te
mbjellura . Ti e din shume mire qe shpesh familjet tona, nanat tona, gjyshet tona, per shkak se e
kane pase jeten shume te veshtire, kane pase shume femije osht dasht shume sende ne menyre
kercenuese mi keshillu femijen qe mos e prek kto, se bohesh kshtu, mos e prek ata se bohesh
kshtu dmth osht dasht ne qat forme me ja mbjell pak frike qe ai mos me e rreziku jeten e vete.
Hulumtuesja: Po du mu nderlidh prap me vdekjen personale, kurdo qe kish ardh si proces,
cka do te kish mungu me se shumti edhe per cka ishe ndje falenderues?
I9: Kur u pensionova para nje viti, normal kolege te punes, kolege te kafes e shoqeria, edhe gjith
ata qe ma kan uru pensionimin, urimi im ndaj tyre ka qene e pritshi pensionimin e shendoshe
qikjo osht krejt esenca e saj. Nese e arrin psh pensionimin, ta fal zoti tash edhe nje periudhe tjeter
me jetu, se thash kisha pase deshire me u terhek pak prej punes, mu relaksu pak me shetit dmth
ato jane momente qe ti duhesh mu knaq me ato e jo me vujt ose mi bo telashe krejte dynjane pse
u plake por me e pranu ne menyre shume njerezore.
Hulumtuesja: Cka per shembull per procesin e vdekjes se njerezve me te dashur, qysh
ballafaqohesh me qat ide nese e mendon najher?
I9: Une sikur shume tjere kam raste personale, fati osht i mire qe skemi pesu ne familje ndonje
vdekje tragjike, kane qene vdekje thujse te pritshme. Normal qe me ka vdeke se pari baba ku ne
ate kohe une kom qene ne ekzil, 80 km nga shpija larg edhe skom mujt me ardh ne varrim te
babes. Edhe pse ka ndodhe ajo ma shume se 25 vite, edhe sot kur shkoj do te thote ne shtepine ku
ka jetu baba, meqenese s’kom marr pjese ne vorrim ende me perfytyrohet qe do ta takoj baben.
Pastaj nana, po ishte nje ndjenje krejt tjeter, dihet cka osht dhimbja per prindin. Por kur e kom
marr lajmin qe me ka vdeke vllau, vllau me i vjeter se une ka qene , une e kom perjetu nje
ndjenje komplet ndryshe ne krahasim me vdekjen e babes ose te nanes edhe cdo kush qe e ka
perjetu mundet me jap nje spjegim te tille.
Hulumtuesja: Folem ma heret per ritualet qe na i kemi kur dikush vdes edhe na i kemi disa
riuatel, cka mendon per kto rituale, a kane ndikim per familjen?
I9: Edhe ritualet ne nje mase te caktume kur jane te arsyeshme, kur e kane nje arsye per me
qetesu familjen, jane te mira kane ndikim pozitiv. Po shpesh here ka edhe rituale per perfitime
tjera jo veq shpirterore me rehatu familjen po edhe perfitime materiale ose tu i dramatizu gjerat
tu i rrit, dmth s’jom per ato gjana.
Hulumtuesja: Ne pergjithsi qysh ballafaqohesh me humbjen, jo per vdekjen e nje personi
por kur nuk arrin diqka, kur nuk shkon diqka qysh e ke planifiku, qysh ballafqohesh me
nje humbje te tille?
I9: Une krejte jeten time angazhona edhe interesona me bo parandalime, krejte jeten time ne
momentin qe ka ndodh dishka kur une i kom marre te gjitha masat e nevojshme aq sa kom pas
mundesi,megjithate ka ndodh ajo une nuk jom merzit per ato qeshtje, e kom lon prapa shpines
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose njerezit tjere tu qene te pavdekshem, a kishe
mujt me imagjinu boten mos me ekzistu vdekja , me jetu ne perjetesi?
I9: E kisha imangjinu ne formen me te keqe do te thote me pas tash skeleta e kufoma tu shetit
rrugeve si fantazma e vampira, ajo kishte me ndodh, do te thote vdekja eshte perfundimi i jetes
se nje personi edhe thjeshte me thon osht vendim i zotit e perendise qe e ka lon edhe duhet me e
respektu edhe vdekjen si aktin e fundit te jetes.
Hulumtuesja: Do te thote nuk je i asaj ideje qe njerezit me jetu ne perjetesi?

I9: Jo jo absolutisht jo.
Hulumtuesja: Faleminderit shume, nese keni me shtu diqka.
I9: Faleminderit shume edhe prej teje se ishte nje interviste pa i dit une pytjet hiq edhe kjo osht
shume me origjnale se me u pas pergatit ma perpara, kshtu qe besoj qe nese pak te kom ndihmu,
me vjen mire.
Hulumtuesja: Faleminderit.

Intervista 10 (I10) - burrë, 69 vjeç
Hulumtuesja: A kishe mujt me ma pershkru ndjesine tende per faktin qe ti je gjalle edhe
qe je pjese e kesaj jete ose qe jeton?
I10: Une deri tash jom shume i inspiruar dhe vazhdimisht kom qene i preokopum edhe i
angazhum me pune me qeshtje aktive jetesore edhe qe deri me tash mendoj se i kom kry te gjitha
ato aktivitete e mia edhe obligimet edhe pergjegjesite e mia jetesore qe i takojne jetes qofte ne
familje e qofte ne shoqeri edhe jam i lumtur per te gjitha ato qe i kom arrite, sepse ne jeten time
kom qene shume aktiv ne cdo perpjekje ne cdo lami edhe me perkushtim te madh i kom kry te
gjitha pergjegjesite dhe obligimet ndaj jetes, se cdo njeri e ka obligim ti kryj detyrat jetsore.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej gjerave qe ti i qmon ne jete, gjerat qe jane te rendesishme per
ty?
I10: Une i cmoj se gjate jetes jom mundu edhe me vullnet te madh mi kry te gjitha detyrat edhe
gjithmone kom pas deshire me u perballe me sfida e te gjitha sfidat ne jete i kom tejkalu dhe
perballu me sukses te madh kshtu qe aty e shof suksesin tim jetesor, e shof qe ne menyre shume
te perkushtume i kom kry edhe me vullnet te madh i kom kry te gjitha punet e obligimet e atyre
sfidave qe jom perballe me to.
Hulumtuesja: Per me u nderlidh me kto, a kishe mujt mem kallxu per cka kishe me qene
falenderues per diqka specifike, psh perveq punes qe po e permendi, a ka edhe diqka tjeter
qe ndihesh falenderues qe ti jeton edhe e ke pase fatin me e perjetu?
I10: Une gjithmone nuk osht qe jom kshtu i lidhur me fe por jam thellesisht…e kom besimin e
madh e mbeshtetjen te Zoti i cili ma ka kriju mundesine qe te kem nje shendet te mire se ajo osht
parakusht kryesor per me u perballe njeri me te gjitha sfidat e jetes, qofte me sfida te vogla qofte
me sfida te medha edhe fal zotit q eme ka ndohmu te kem shendetin e mire edhe vullnetit tim te
madh e te papershkrum per mu perballe me te gjitha keto pergjegjesi jetesore, me te gjtiha keto
aktivitete edhe me dashuri te madhe i kom kry keto pune te jetes qe cdo njeri duhet me i kry ato
obligime e pergjegjesi. Edhe ma ka fal zoti shendetin edhe jom falenderues i madh zotit edhe
familjes sime qe i kom pas mbeshtetje e perkrahes ne te githa kto rruget jetesore te mia.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes edhe i vdekjes mujin me qene najqysh te lidhne,
a mendon se kane lidhje njera me tjetren?
I10: Mendoj se po…mendoj se po..une e nderlidh me ato se cdo njeri jeten e ka te limitune, ska
jete pa limit. Dmth se vjen dikur momenti ajo finalja e jetes kur njeri e bon ate transmisionin prej
kesaj bote me kalu ne boten tjeter edhe ajo do te vije, dikush e perjeton me heret dikush me
vone… edhe pse une s’kom kohe me u marr ose me e mendu sepse ende e ndjej veten aktiv edhe
me e qu jeten perpara mirepo gjithmone e nderlidhi me ato se njeri nuk jeton gjithmone mirepo e
ka limtiin kohor kur vjen momenti me kalu ne boten tjeter. Edhe pse mendoj se fizikisht njeriu
kalon ne boten tjeter, por shpirterisht ndoshta osht nje proces krejte tjeter jetesor edhe gjithmone

e perceptoj ato qe momentin e fundit me e pase proces te lehte, pa vujtje edhe pa ngarkesa te
medha, edhe per veten edhe per rrethin familjar.
Hulumtuesja: A mendon se ka jete pas vdekjes?
I10: Une kaniher mendoj se duhet te jete ashtu…duhet me pas…e perceptoj asisoj.
Hulumtuesja: Nese dikush me i vogel ose me i rritur te kish pyt cka osht vdekja qysh ja
kishe spjegu?
I10: Vdekja osht proces i pandalshem edhe i pandashem i cdo njeriu edhe se askush s’mundet
me dit ate momentin qysh kalohet ne ate jeten por vdekja eshte proces qe e percjelle njeriun deri
ne fund. Njeriu gjate jetes punon angazhohet, kryn aktivitete te ndryshme qe cdo njeri qe ka lind
e ka obligim maspari ndaj vetevetes e pastaj ndaj familjes dhe rrethit shoqeror qe me i kry te
gjitha veprimet e nevojshme ne jete ne menyre qe ne ate jete me shku i pasur e i ndergjegjshem.
Edhe sa te jete njeriu gjalle mendoj se me ndershmeri, me perkushtim te madh edhe ato jane
mesazhi me i mire qe e len ne kete bote edhe permendet ai njeri si nje njeri qe ka punu ndershem,
ka punu i sinqerte edhe ne menyre shume korrekte. Une gjithmone jom mundu qe kto parime mi
qit perpara ne punen time dhe jeten time. Vdekja osht nje akt fizik qe kur njeriu i ka kry te githa
keto obligime, detyrime , gjitha keto sfida ne menyre te ndershme atehere shkon me nje mesazh
te qarte ne ate bote, se une mendoj se edhe andej ka dishka jete edhe len nje mesazh te mire se ka
punu ndershem edhe ka punu mire. Vdekja eshte nje akt fizik.
Hulumtuesja: A te kujtohet kur je ekspozu maspari me procesin e vdekjes psh kur ke qene
i vogel ose dikush ka vdeke i afer ose ne lagje psh a ta ka spjegu dikush si proces? Qysh ju
kan spjegu si femije kete proces?
I10: Nuk e di tash...ka pase raste te randa kur jemi perballe me ato momente te veshtira edhe
gjithmone e kom mendu vdekjes si nje proces i cili ndoshta mas atyne ngjarjeve, mas atyne
sfidave mundet me ndodh po nuk kom pas rast qe ma ka shpjegu dikush per vdekjen, por
gjithmone e kom qit perpara edhe e kom mendu qe vdekja osht nje qashtje qe mund ta pret
njeriun ne cdo kohe, ne cdo moment, nuk dihet ajo, eshte ne qeshtje qe s’mund ta dije askush, as
une s’mund ta di mirepo gjithmone e kom mendu si proces qe duhet te vije.
Hulumtuesja: A e diskutoni najher kete teme me shoke ose me te aferm?
I10: Po e diskutojme meqe se une jam ne moshen me te shtyer, jam ne moshen e trete, moshen e
fundit edhe gjithmone e diskutojme me moshataret e mi, edhe bojme bisede e muhabet si do te
vinte koha kur njeriu duhet me ndrru jete, mu largu prej ksaj jete, prej ksaj bote edhe me kalu ne
boten tjeter edhe qe ajo me kon me sa ma pak pasoja, me sa ma pak vujtje, me sa ma pak
mjerime ne menyre qe mos mi shkaktu ngarkese as vetes po as familjes e as rrethit.
Hulumtuesja: Nese e gjen veten najher tu mendu per procesin e vdekjes, cfare ndjenja ki?
Me tregove me shume per mendimet tuja, por a keni ndonje emocion specifik per vdekjen?
I10: Une kom emocione, si krijese njerezore perpos anes fizike i kom edhe emocionet edhe ne
kto momente kur e mendoj vdekjen i kom disa emocione, e ne ato procese emotive une e shoh se
jam ngadhnjimtar sepse kom mbrri epersine e detyrimeve te mija mi kry ato si duhet, edhe jom
shume i lumtur qe e lo pas ne menyre sublime, e lo nje familje ne rregull me te gjitha gjerat e
kompletune edhe jam falenderues vetevetes edhe Zotit qe kom arrit mi kry te gjitha detyrimet
jetesore.
Hulumtuesja: Disa prej njerezve munden mi perceptu firken prej procesit te vdekjes qe e
kemi ne gjene, diqka qe e kemi trashegu ose prej evolucionit ose ckado qe frika prej
vdekjes eshte e lindun por ka edhe perspektiva tjera qe friken e vdekjes e instalon vete
kultura. Cfare perspektive keni ju?

I10: Nuk e di une mendoj qe kjo qeshtje osht shume relative, se varet sa njeriu eshte i formuar e i
pjekur me e dhon nje pergjigje te tille. Une mendoj se nuk eshte diqka e frikshme ajo edhe pse
njerezit flasin kane mendime te ndryshme, disa mendojne se frika prej vdekjes vjen prej
rrethanava tash shoqerore sociale, ku ta di une, prej cilesise se jetes disa thone se ajo osht e
lindun. Une mendoj se kjo eshte qeshtje shume relative qe s’mund te absolutizohet. Une ashtu e
mendoj edhe e marr si qeshtje shume normale, si proces fizik normal qe duhet te vije edhe skom
frike fare prej asaj.
Hulumtuesja: Ne shoqerine tone, ne i kemi disa rituale kur ballafaqohet me procesin e
vdekjes ose dikush vdes edhe i kemi disa rituale, cka mendon per kto rituae qe ne i kemi?
I10: Ritualet i takojne me teper asaj botes emotive, do te thote se na si komunitet shqiptar me
mentalitet te caktun i kemi kalu disa variante, variante nashta te papranushme kur e kane perjetu
vdekjen e dikujt ne menyre me te vrazhde. Tashti duket se jemi me te avancun ne kete drejtim se
vdekja e personit ose te afermit familjar mirret pak ma shume si normale jo me ato ritualet e
rralla me ato vajtimet e kukatjet ..ka kalu ajo kohe edhe osht paksa normale se njerezit e shprehin
pikellimin ne menyre me te civilizune duke mos kukat…edhe mendoj se ashtu duhet te jete po
edhe ato rituale fizike qe jon bo ma perpara, tash jon tejkalu. Qe osht pak ma pozitive
Hulumtuesja: E fakti qe psh vijin shume njerez edhe zgjat, cka menon qe osht? A mendon
se ju ndihmon?
I10: Kjo eshte shume pozitive, kjo osht nje tradite e mire tek ne nder shqiptare, qe pamja
vazhdon pas vdekjes se personit edhe vijin njerezit edhe i shohin e i shprehin ngushelimet, qofte
miq, kusheri shoke familjare, te njoftur, ajo osht shume pozitive se ja lehtesojne familjes ate
barren e rende, ate plagen e rende qe e ka, ate merzine permes muhabetit, permes fjaleve, permes
bisedave edhe e qeteson edhe familjen pak a shume.
Hulumtuesja: Pse mendon se njerezit frikesohen prej vdekjes?
I10: Une mendoj se kjo qeshtje duhet mu nderlidhe me rrethanat shoqerore e sociale. Natyrisht
se ne rrethanat tona ku kushtet ekonomike jane shume te renda, kushtet materiale jane shume te
veshtira, ana sociale eshte e rende edhe osht pak a shume edhe kriza e moralit ne pytje atehere
edhe rrjedhimisht edhe frika ndaj vdekjes eshte me e madhe edhe perceptimi te vdekja eshte
shume me i rende dhe me i veshtire, se sa te mos ishin keta faktor prezent. Ne kushtet kur
rrethanat sociale ekonomike shoqerore jane ne nivel, standarti eshte me i larte edhe frika nga
vdekja s’kish pas me qene ne nivel kaq te larte.
Hulumtuesja: Ne pergjithsi ju si person qysh ballafaqohi me humbjen jo vetem humbje te
nje personi por ne pergithsi, nese s mund te arrini nje qellim ose nese s mund te realizoni
nje aktivitet qe e keni planifiku? Ne pergjithsi si ballagaqohi me humbje?
I10: Une nese nuk do ti kisha realizu ne jeten time ato parime ose ato detyra qe ja kom vnu vetit,
mesigutri do te ndihesha keq edhe do te kisha shku me “zhig” me nje porosi jo te mire, mirepo
meqenese une i kom kry te gjitha detyrimet e mia jetesore edhe si njeri edhe si person, edhe si
familjar e si kryefamiljar po edhe si njeri ne raporte shoqerore i kom kry ato detyrime qe une
mendoj se i kom kry ne menyre te drejte, ne menyre te mire, te sinqerte, kom punu ne menyre te
paster atehere nuk kom se shka me pase naj zbarzeti ose me shku keq se me perkushtim t madh i
kom kry ato pune, praandaj jom edhe akti fizik i ndarjes nga jeta kish pas me qene me i lehte.
Hulumtuesja: Nese ti kishe vdeke, cka kishe pas me qene falenderues qe ke jetu e qe ke lon
pas, e cka kish pas me te mungu?
I10: Falenderues do ti isha maspari zotit qe m’ ka kriju si krijese te tille edhe mi ka hap te gjitha
shtigjet e jetes edhe mi ka hap te gjitha drejtimet e rruget e ne rradhe te pare ma ka fal shendetin
qe une me qene ne gjendje per me u perballe me te gjitha ato veshtiresite e jetes edhe me i

perballu gjitha sfidat e e gjitha veshtiresite e jetes qe njeriu i ka. Aty jam falenderues edhe
familjes sime qe gjithmone me kane mbeshtete edhe me kan kuptu qe ato detyra, ato pergjegjesi
ti kryj ne menyre te devotshme. Dmth jom falenderues per kto.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose te tjeret tu qene te pavdekshem? A e kishe perceptu
najher boten me njerez qe kish pas jete pa fund?
I10: Jo nuk do ta kisha perceptu sepse mendoj se asnje njeri i cili ka linde nuk ka qene i
perjetshem mirepo osht fundi, dikujt i vjen fundi me heret e dikujt me vone. S’ muj me perceptu
njeriun e pavdekshem. I pavdekshem mundet me qene vetem vepra e nje njeriu qe ka bo nje
veper te mire.
Hulumtuesja: Ne rregull, a keni diqka me shtu?
I10: Jo nuk kom diqka.
Hulumtuesja: Okej faleminderit shume.

Intervista 11 (I11)- burrë, 72 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe pase me e pershkru faktin qe ti je gjalle, edhe faktin qe me nje
far forme e ke pase rastin me jetu, edhe me e ushtru krejte veprimtarine tende ne kete jete,
qysh te bon mu ndi ai fakt?
I11: Gjithmone prej femijerise e kom ndje veten shume te lumtur qe jom ne jete edhe shume
rralle kom mendu per vdekjen se kom qene i preokupum si adoleshent me lodra e me ate
kompanine e rruges teme, i lexojshim romanet e pjeter macallunges me ate kompanine e vet se
tash i kom harru veq po du me thon qe ka qene nje lumturi e pergjithshme e gjithe kalamajve qe
kemi nejt se bashku edhe duke u rrit mandej kom fillu me mendu edhe per vdekjen mirepo
gjithmone kom mendu pozitivisht, e kom mendu qe osht shume e larget. Me kalimin e viteve e
kom sfidu se e kom dit qe osht proces i natyres edhe jom pajtu me ate fakt edhe gjithmone kom
punu thuse kurre skom me vdeke edhe qaste qaste kom kriju sepse jeta osht ne kontinuitet
gjithmone, gjenerate pas gjenerate, gjenerata ja len pervojat e saja te fituara gjate jetes gjenerates
qe i pason, keshtu qe eshte nje kuptim transcendental se osht dmth dishka hyjnore e pa
spjegushme qysh barten pervojat prej gjenerate ne gjenerate edhe gjithmone bota shkon ka
zhvillimi.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe i cmon ne jete e qe je falenderues?
I11: Jam falenderues maspari per gjithesine qe u kriju, qe jon kriju edhe gjallesat me te vogla tu
u nis prej amebes njeqelizore e deri te kurrizoret e deri te krijesa me e persosur njeriu qe eshte,
kshtu qe i gzona shume jetes edhe gjithmone e perkrahi mendimin pozitiv se edhe nena ime e
ndjere gjithmone ka qene e tille, gjithmone ka thon biro mendo mbare edhe ju kom permbajte
qasaj porosie e sllogani te saj.
Hulumtuesja: A mendon se procesi i jetes ka lidhje me procesin e vdekjes? Sado qe jane si
procese te kunderta a mendon se kane lidhje njera me tjetren?
I11: Lidhja mes lindjes e vdekjes, maspari kerkush nuk e din se kur ki me vdeke, mundet me
qene psh si shkak i vdekjes edhe semundja edhe atehere njeriu e kupton qe mundet me qene qajo
lidhje si shkak per me lind pasoja me vone mirepo megjithate mu me duket abstrakte me mendu
mes lindjes e vdekjes se kjo osht nje rruge e gjate, pavaresisht sa jeton njeriu i perjeton shume
sende te natyres dhe te jetes. Per mu nuk e kom lodh kryt shume per kte qeshtje
Hulumtuesja: Shka mendon per jeten pas vdekjes?

I11: Riinkarnacioni osht ma teper si iluzion sepse ende as psikologjia e as shkencat
multidisiplinare nuk e kane vertetu ende, ka gjasa qe njeriu me rastin e vdekjes shpirti i tij kalon
te dikush tjeter, kto e kom pa edhe ne filma, une kisha pase deshire sikur te ishte ashtu
megjithate jom skeptik.
Hulumtuesja: Nese dikush te kish pyt shka osht procesi i vdekjes qysh ishe pergjigje, cka
osht vdekja per ty?
I11: Qasti i fundit i frymes se fundit kisha pase qef mem ardh sa me i lehte, nuk e du vdekjen
aksidentale kom deshire me e pase natyrshem nje vdekje sa me te qete, ne pleqeri me te thelle si
gjethi qe bjen prej deges qe bjen kadale, qete pa kshtu ndonje dhimte.
Hulumtuesja: A te kujtohet nje nder momentet e para ose kur ke qene me i vogel ne
femijeri kur je ekspozu ndaj procesit te vdekjes, kur ka vdeke dikush i aferm ose ne lagje
edhe a ta ka spjegu dikush?
I11: Me kujtohet, bash me ke preke ne thelb…me kujtohet njeri vlla ne mes melihatit edhe
kasimit, ruzhdi e ka pase emrin edhe ai ish kon ftof edhe kur e pruni ija prej spitali edhe e lau e
pash njollat ne shpine, bash ka mushekrite e une aty kom marr stres t’madh, e kom pa beben e
vdekur edhe ende sot e ksaj dite ajo fotografi m’del perpara edhe kurr s kom mujt me ja spjegu
vetit qysh jom ndi, jom ndi shume trishtushem mu ka dok vdekja.
Hulumtuesja: Sa vjeq ke qene ne ate kohe?
I11: I kom pas diku 4-5 vjeq.
Hulumtuesja: Edhe tu u rrit a ta ka spjegu dikush cka osht vdekja?
I11: Jo e kom kuptu vet edhe rralle i lejoj edhe shokt me fol per kete qeshtje se te ngjall jo
disponim, ajo dite mo nuk m shkon mire nese folim per ate qeshtje sepse osht nje fakt i ditur qe
na pret kshtu qe osht e kote me bisedu. Eshte nje proces na juristat e perdorim sine qua non,
qeshtje pa te cilen nuk bon.
Hulumtuesja: Zakonisht kur njerezit flasim per vdekjen na flasim edhe per friken ndaj
vdekjes, pse mendon qe njerezit frikesohen prej ketij procesi?
I11: Njerezit i frikesohen sepse nuk jane te vetedijshem, qe te gjithe kemi me shku ne ate jete
une ato e mendoj ma teper si nje egoizem edhe si nje krijese qe nuk e ka kriju ende personalitetin
e vet, nuk ka integritet sepse kur e formon integritetin atehere per shume sene je i vetedijshem
edhe i pranon ato sene si te natyrshme.
Hulumtuesja: Nese najher e gjen veten tu mendu per vdekjen personale, a ki ndonje
mendim ose emocion per ate proces?
I11: Me ka shku mendja shpesh, po me te thon te drejten gjithmone si me nje automatizem e
kom largu mendjen prej saj, nuk kom desht me e ngarku veten se te bohet si obsesion.
Hulumtuesja: Jane dy perspektiva kur flitet per friken dnaj vdekjes edhe disa thojin qe
frika ndaj vdekjes eshte gjenetike, na lindim me ate frike e disa munden me thon qe frika
ndaj vdekjes e ka instalu kultura, rrethi, normalt religjioni ckado. A mendon qe kutura
mundet me ndiku ne menyren qysh na e perceptojme vdekjen apo eshte thejshte eshte
diqka ne na lindim me ate frike?
I11: Jo une besoj qe rrethi me te cilin jeton e krijon ate frike se nuk mendoj qe osht prej lindjes.
Cdo qenie lind normal ne parim, ne perjashtim me disa deformitete qe munden me ndodh, po nuk
mendoj qe osht e lindun.
Hulumtuesja: Per mu nderlidh me kulturen na kemi shume rituale kur vdes dikush, edhe
cka mendon per ritualet tona?
I11: Per ritualet me ja nis prej gjenezes se hershme te shqiptareve ata i kane pase ritualet ma
shume te vajtushme, teper te prekshme bile bile per mi tregu qe e kane deshte shume i kan mshu

vetes, kan perdore objekte mi mshu kokes, kto dikush e ka bo me sinqeritet e disa gjoja qe e ka
deshte te ndjerin. Ato ritet masnej kane ndryshu por une nuk e preferoj vajtimin qe bohet te grate
sidomos, nuk jom kshtu…nuk e praktikoj fene jom agnostic megjithate une ma shume e preferoj
nje simfoni te vorri ose nje kange pershendetese nga kori i burrave qysh e kemi na edhe e di qe
osht madheshtore ajo, hynore qe po shkon ne ate jete te amshueshme ne rrugen e fundit.
Hulumtuesja: Fakti qe kto te pamet te na zgjasin, qysh mendon se kto ndikojne te familja e
te ndjerit?
I11: Mendoj se jane te teprume sepse nerezit jane te angazhun neper punet e tyre te veta edhe ai
ka kalu ne rit por ka fillu pak mu thjeshtezu kshtu qe dita e pare osht e mjaftushme edhe e ndajne
njerzit dhimbjen me ty edhe t ‘hiqet dhimbja pak edhe ty, kshtu qe e preferoj qe sa ma shkurte
me ndodhe kto rite.
Hulumtuesja: A te vjen me mendu najher per procesin e vdekjes te njerezve me te dashur,
qysh ballafqohesh me kto ide?
I11: I iki ktyne mendimeve sepse veq ne anderr kur e shoh e kur zgjohem atehere nuk e ndjej
veten fare mire e ajo anderr me perseritet prap e ajo m’ kalon masnej ne makthe, me krijohet
makth. Personat e afert te dhimbsen edhe s’mundesh me paramendu vdekjen e tyre.
Hulumtuesja: Nese per shembull kur e mendon vdekjen personale edhe fakti qe ti ski me
qene ne nje kohe te caktune, cka kish pas me te mungu me shume edhe cka kishe pas me
qene falenderues?
I11: Te gjitha ne jete cka kom desht i kom plotesu edhe njeriu osht mire me qene i gzushem per
ato qe e ka, edhe nuk e preferoj qe duhesh mu ndal, por jo me cdo kusht me e fitu me diqka qe
nuk mundesh me e fitu me pune te ndershme edhe me koshience, kshtu qe knaqna edhe nje lule
kur e mbjelli e kur mbin e kur e shoh tu rrit e shoh qe osht krijese e jemja, e le mo dishka me
shkrujt ose me u marr me ndonje qeshtje intelektuale.
Hulumtuesja: Si person qysh ballafqohesh me humbjen jo me process te humbur po psh
nese nuk arrin dishka qe ke planifiku, nese nuk e arrin nje qellim, nuk shkojne sent qashtu
qysh ke dasht qysh e perballon ate humbje?
I11: Ate humbje e perballoj me nje parim shume te shnoshe filozofik qe sa her te rrzohesh
duhesh mu ngrit meniher prap edhe gjithmone mundohem qe sa her kom deshtime dikun me e
angazhu veteveten qe me e arrit prap te suksese. E kuptoj si te natyrshme si humbjen e si
suksesin.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose te tjeret ose boten tu qene te pavdekshem?
I11: Eh kjo kishe me qene shume hyjnore po megjithate eshte iluzion edhe meniher ja nguli
vetes ne kry qe ska jete te perjetshme, jeta e perjetshme osht jete e amshueshme. Mirepo procesi
jetesor gjithmone eshte koherent e permbajtesor edhe gjithmone vazhdon jeta brez pas brezi.
Hulumtuesja: A te kish pelqy si ide qe mos me vdeke kurre?
I11: Po sigurisht qe m’kish pelqy.
Hulumtuesja: Nese ki me shtu diqka, nese jo faleminderit shume.
I11: Jo faleminderit shume prej teje qe me shtine me mendu e mi hallakate pak mendimet.

Intervista 12 (I12)- djalë, 26 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe mujt me ma pershkru procesin e te qenit i gjalle, ose pjese e ketij
universi, ose pjese e e kesaj jete? Qysh e percepton faktin qe you live?
I12: Mendoj qe me jetu osht pak a shume me e eksploru boten ne qet dimension qe jena edhe e
shoh veten alive se pak a shume jom tu e kqyr potencialin tam deri ku muj me mbrri edhe
thjeshte per mu qetash jeta osht shume e mire edhe pse mos mi vazhdu deri sa ka hapsire mi
vazhdu kshtu qe being alive osht pak a shume mu kon I gjalle osht me kon pjese e nje rrethi
familjar e shoqerore me energji pozitive, me nje ambient te punes pa shume stress ose stress
minimal edhe tu bo sene qe t pelqejin sa ma shume. Po edhe ne njefar forme tu I ndihmu ose tu
kontribu ne shoqeri per nje better social welfare.
Hulumtuesja: E krejt kjo qysh te bon mu ndje?
I12: Mu m’bon mu ndje shume unik. Perveq meje mendoj se edhe njerezit ne pergjithsi jane
shume specie unike edhe komplekse edhe une mendoj qe na si civilizim jemi tu ece perpara, osht
tu shku per t mire edhe pse na krejt kohen e shohim qe ka environmental changes e ka shume
sende po ajo osht veq njona prej llupave qe njerezit i perdorim. Kurse ka shume sene tjera psh qe
na e neglizhojme perparimin ne teknologji e medicine puna shume te renda qe perpara jon bo
fizike e sot jon zevendesu prej robotave edhe jom tu pa qe jeta osht tu thjeshtu edhe ne pergjithsi
njerezit jane tu e pas nje jete me te mire. Nashta ata per qit periudhe mujin mos me e pase jeten e
mire amo e dijin qe kane me msu prej ksaj periudhe edhe ma vone qikjo ka me ju sherbu mi
permiresu jeten e tyre. Une mendoj qe njeri osht I prine me shku ka e mira se e sheh qe qajo osht
the only choice.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i cmon dhe vlereson ne jeten tone ose
gjeneralisht?
I12: Sendi i pare qe I cherish osht social life tu e perfshi familjen e shoqerine. Mendoj se kto jane
kyqe mi pas edhe qe njeri me u rrethu me nje energji pozitive. Une gjate kesaj kohe jom mundu
qe rrethin tam mu rrethu me energji pozitive se si person jom shume i ndikum prej aures positive
po edhe asaj negative. Kshtu qe qikjo osht per mendimin tam qe me se shumti I cherish. Perveq
asaj eshte edhe gjendja ime fizike se e kom pa qe gjendja fizike eshte teper e lidhne me gjendjen
mentale kshtu qe gjate kesaj kohe une krejt kohen mundona qe edhe gjendjen fizike me e pase in
a good state.
Hulumtuesja: Qysh e mendon ose a e ki mendu najher qysh jeta edhe procesi i vdekjes jon
connected?
I12: Po…mendoj qe jeta qit kuptim qe e ka edhe qe qito t’mira qe i ka edhe qeto qe ja dijim osht
per shkak se e dijim qe nje dite skemi me kon mo, kshtu qe na mundohem per qet periudhe
kohore mi shfrytezu ne qat menyre qe na mu ndi alive, mos t’ish kon vdekja I think qe na nuk e
kishim dit qysh osht me kon alive se nuk e kishim dit cfar dimensioni osht ajo, kshtu qe mendoj
qe jon connected edhe pajtona si proces natyror qe ekziston po gjithashtu mendoj se me vdekje
nuk maron, mendoj se ka jete edhe pas vdekjes. Tash nuk e di qysh mundet me kon ajo po
mendoj qe osht nje far…ka shance qe shpirti mundet me dal ne dimension tjeter edhe mi perjetu
realitetin ne menyre tjeter.
Hulumtuesja: Do te thote ju besoni qe ka jete pas vdekjes?
I12: Po
Hulumtuesja: Edhe a e ki ndonje ide qysh kish mujt me qene, a e ki ndonje perceptimi apo
imagjinate qysh kishe dasht ti me qene life after death?

I12: Besoj qe une e kom pa qe njerezit gjithmone kan kqyr mi zgjidh te panjofshmen edhe besoj
qe ne jeten tjeter kish pase me qene diqka ose dikush edhe ish kon nje far reflektimi i qesaj jete te
kalune qe e ke bo, ka mu tregu gjithcka qe ka ndodh, arsyeja…ka mu kon si nje google origjinal
me te gjitha infomatat qe ti don mi gjet edhe ki mi gjet ne after life, edhe ki mi kuptu komplet
qato edhe ki mi kuptu jeten, pse e ki pas qat jete in a first place.
Hulumtuesja: Qysh kishe mujt me ja spjegu dikujt procesin e vdekjes, cka osht vdekja?
I12: Me ja spjegu qe na jena trupa biologjik, jemi trupa qe njejte si ushqimi dhe disa sende tjera e
kemi nje afat te skadences qe gjithkush e ka ndryshe kuptohet, edhe pak a shume eshte proces
natyror. Tash ai personi nese ish frikesu, une i kisha tregu qe nuk maron qaty, po prap osht qajo
thirret besim, se nuk ka fakt por po beson qe ka dishka mas qasaj jete. Po osht proces natyror
edhe duhet mi embrace edhe mi qmu jeten pikerisht qe osht vdekja, per qat arsye.
Hulumtuesja: A e mban mend herat e para ose ndonje moment kur ki fillu me mendu per
vdekjen ose je ekspozu ndaj qatij procesi, ose kush ta ka spjegu, qysh ta ka spjegu?
I12: Nuk osht qe kom ndonje moment specifik per vdekjen amo besoj qe vdekjet e para qe i
kemi pas ne familjen e gjere, se vdekje te familjes se ngushte nuk kom pas deri ne moshen 15
vjeqare nashta qathere kom fillu mi pyt prinderit per vdekjen, po edhe shpjegimi qe u kon, u kon
shume siperfaqesor edhe u kon ne qat menyre qe ata ma kan bo me dije qe sosht koha e duhur qe
ti me msu per vdekjen, edhe pak a shume ti qaq shume e ki jeten perpara sa qe ski nevoje mu
brengose per vdekjen tash kshtu qe edhe une kom pa qe sosht tee shume…pom ngjalle frike
besoj qe qashtu kom mendu atehere edhe kom mendu veq mi avoid, veq mi ike asaj teme, deri
me nje moment kur psh gjyshja qe m ka vdeke, masnej nashta e kom mendu me shume po ne te
njejten kohe e kom menu edhe kur jom njoftu me fene edhe qaty e kom kuptu qe edhe vdekja
dmth eshte nje proces i rendesishem ne jete edhe qe i jepet rendesi jetes pas vdekjes.
Hulumtuesja: A e diskuton najher kete teme me shoqerine ose me te afermit?
I12: Per vdekjen personale jo amo normal qe ngjallet kjo teme nese e nij ndonje lajm qe vdes
dikush atehere na e ngjalim si teme, a u kon i ri ose momenti i duhur. Por flasim edhe per
prinderit per shkak qe prind jon ne moshen e penzionit edhe normal qe shendeti i tyre eshte me i
dobt edhe une personalisht si djali i tyre e nij veten pergjegjes qe me u kujdese per ata, edhe mi
pas ...e nij si nje obligim me ju vonu vdekjen sa ma shume se edhe une kom qef qe ata, edhe kom
qef qe femijet e mi me e pase gjyshin edhe gjyshen mu rrit me ata, deri ne ate momentin kur ata
jane te fuqishem, qe mi pas edhe nje jete te gjate po edhe nje jete te fuqishme e te shendetshme, e
jo vetem nje jetegjatesi parazitore.
Hulumtuesja: Pse mendon se njerezit frikesohen prej vdekjes?
I12: Mendoj qe varet cfar mosha…e kom vrejte qe moshat e reja tu u nis edhe prej vetes, moshat
e reja tuten per me vdeke se e dijin qe sosht e kohes, e dijin qe shume sene skan bo ne jete, edhe
nihen …mendoj qe njeri gjithmone ka qef edhe e nin motivin e deshiren me qene pjese e grupit e
ti ne momentin qe vdes ti ki me qene jashta pjeses grupit edhe si personalitet ti ki mu zhduk prej
faqes se dheut. Mendoj qe njona prej arsyeve qe niri pse ka frike me vdeke osht se ka deshire me
e lon edhe emrin e vet me nje far forme, ai e din qe ka me vdeke po mundohet mi lon me ane te
veprave te tij kshtu qe mendon qe nuk ka pase shume kohe mi lon emrin e vet me jetu pak ma
gjate edhe mundet mu tut me vdeke ne qasi kohe. Po ka e dhe najkush qe nuk beson ne jete pas
vdekjes, ai mendoj se ka frike me te madhe ndaj vdekjes per shkak qe ai e din qe qajo ka mu kon
and that’s it. Edhe ska me pas mo shance mu kthy prap, kshtu qe per ato kuptohet qe ka mi pase
qat ndjenje me te shtuar se sa dikush qe beson.
Hulumtuesja: Ne baze te qasaj qe ti po thu, po e sheh pjesen e besimit si diqka te
rendesishme. Neve vete kultura na ka msu qysh me ju qase vdekjes se kemi rituale te

ndryshme po disa munden me besu qe frika ndaj vdekjes eshte ne gjene tona, eshe e lindun
por ka edhe disa te tjere qe thojin jo frika ndaj vdekjes eshte konstrukt social qe kultura e
ka instalu? Cila eshte perspektiva jote?
I12: Une mendoj qe maspari trupi jone edhe pse jemi qenie kogja komplekse na apet kena
reflekse edhe sene primitive qe na kane mbete me evolucion e qe osht vetembrojtja. Na don me
thone automatikisht mbrohem, edhe truni automatikisht mbrohet prej vdekjes edhe rreziqeve qe
munden me e pru vdekjen. Mendoj qe pjesa me e madhe e frikes vjen prej anes biologjike qe
eshte e programune ne gjene te na, dmth sa me ne moshe me te hershme qe ki frike me te madhe
me vdeke, po ne te njejten kohe mundet me kon ndoshta me perqindje me te ulet po mundet me
qene socially constructed. Mirepo na e dijim qe per shembull kur je prind, je ne gjendje me
vdeke per femijen tend kshtu qe e shoh se masnej…apet mendoj se gjenet hyjne ne pune se ti e
din qe gjenet veq i ki transferu te dikush tjeter edhe nenvetedija jote edhe vetedija nihet ma i
shlire per me vdeke se veq e din qe nje pjese e jotja ka me mbijetu. Une mendoj se pjesa me e
madhe eshte biologjike, ndoshta 80% nese e jap nje shifer.
Hulumtuesja: Nese najher e gjen veten tu mendu per vdeken personale, qysh i qasesh ose
cilat jane mendimet dhe ndjenat qe ti i ki ndaj vdekjes personale?
I12: Normal qe gjithkush ka qef mi pas vdekjen sa me vone edhe ne kushte dmth sa me te mira,
ne kuptimin qe me kon afer te dashurve, edhe me qene fulfilled ne jete, normal qe kur e mendoj
vdekjen tutna, edhe normal qe skom qef me vdeke por edhe vrej qe cdo send qe e boj ose cdo
hobi qe e boj une gjithmone e kom ate dozen kur e analizoj rrezikshmerine e qatij aktiviteti,
edhe nese ai aktivitet permban nje perqindje pak me te nelt se mesatarja e vdekjes, qajo mundet
me ndiku mos me e marr qato. Psh ne sportet ekstreme, psh kur e di qe osht nje perqindje shume
e vogel por qe prap ekziston per vdekje une kom mu kon shume i kujdesshem edhe me shume
gjase s’kom mi bo ate sport. Po kto aktivitetet tjera normal duhet mi perfundu se you never know
shka mundet me ndodh, po mundona ...e di qe osht dishka qe skom nevoje mi mendu kshtu qe
nuk hargjoj kohe ne ato, hargjoj kohe veq qysh mi pas jeten momentale sa me te mire, mundona
mi switch me mendu per mireqenine teme se sa per vdekjen.
Hulumtuesja: Derisa na jemi te programun biologjikisht qe ka me ardh koha kur na nuk
kemi me ekzistu nje dite, cka te kish mungu me se shumti edhe per cka kishe qene
falenderues?
I12: Me se shumti…edhe pse tash nuk kom femije por e kom nje mbese edhe nje nip e di qe me
kishin mungu ata mi pa qysh jon rrit, mi pa edhe femijet e atyne, kshtu qe ky osht nje send qe
kisha dasht mi dit, edhe qe m kish mungu me se shumti po edhe ne te njejten kohe kisha pas qef
mi dit thjeshte bota ne cfar dite u ardh, mi pa qat punen teme shka kom bo, mi kqyr shka kom lon
mrapa, mi pas nje far raporti jetesor qe qato veprimet e mia shka kan bo, po ne te njejten kohe
edhe bota edhe shoqeria si njerezim mi dit ku kan shku. Ky eshte sendi qe me kish interesu mi
dit, e shka m’kish mungu me se shumti ish kon familja e sidomos brezat e reja tu perfshi nipat,
femijet e mi.
Hulumtuesja: E thankful per cka kishe pase me qene?
I12: Thankful isha kon per jeten teme ne pergjithsi, isha kon per my wellbeing edhe per
wellbeing te shoqerise qe e kom pas, isha kon thankful per krejt ata shoke edhe familjare qe mu
kan gjind edhe m’kan nimu, me se shumti qe me kan ndihmu emocionalisht nese jon kon mem
jap perkrahje emocionale, po ne te njejten kohe nese jom kon ne disponim. Dmth as nuk me kan
lon me pas nevoje per ndonje keshille emocionale se veq jom kon me disponim se me kan mbajte
shume mire, dmth isha kon thankful per moral support te shoqerise.

Hulumtuesja: Ne si shoqeri, sidomos shqipetare, i kemi menyrat tona qysh e perceptojme
vdekjen edhe secili nashta i qaset ne menyra te ndryshme. Cka mendon per ritualet tona qe
i kemi me menyren qysh njerezit ballafaqohen, psh mekanizmat qe ata i perdorin ose
ritualet qe nese vdes dikush menyra qysh vazhdon ai proces. Cfar mendimi ki per ato?
I12: Ne Kosove qysh e shoh se jashte skom shume pervoje ne vdekje, mirepo ne Kosove qysh i
shoh vdekjet mu me pelqejne shume. Nuk osht qe i kom analizu shume per mi kqyr a ka hapsire
per permiresim se nashta ka hapsire per permiresim po tu e pa jeten dinamike edhe individuale
qe osht tu shku shoqeria mendoj qe ne Kosove ritualet jane shume te mira? Pse? Se ne momentin
qe personit i vdek dikush i afert atij i vyn sa ma shume support emocional dhe moral prej te
afermit tyre e gjithkush kush vjen se solidarizohet, mendoj se solidarizimi emocional per qat
person osht shume i rendesishem se ai qat energjine edhe t’mire po edhe ne te njejten kohe grief
qe e ka prej rrethit une mendoj qe i ndihmon, mendoj qe njerezit me grief se bashku ka mi
ndihmu me dal prej aty. Kshtu qe mendoj qe te na jon shume te mira edhe mendoj qe duhet me
kon qeshtu ne menyre kolektive, me kon sa me te shpeshta edhe me vazhdu mos me humb. Mos
me ardh koha qe mu reduktu kur njerezit grief, me pase sa me shume kohe, sa me shume njerez.
Mu me pelqejne qysh jon ne Kosove. Edhe pse doket outdated po une mendoj qe jon shume te
domosdoshme edhe mendoj qe tregojne sukses me nje far menyre. Se disa njerez qe dalin prej
qatyne vdekjeve zakonisht nje pjese e madhe qysh une e kom vrejte vazhdojne suksesshem edhe
nuk kan mi qujt pasoja.
Hulumtuesja: Cka mundesh me thon per procesin e vdekjes per personat e aferm? Qysh e
percepton qat idene qe dikush i afert i yti pas nje kohe ka me vdeke?
I12:Tash normal une e kom pas nje rast me gjyshen qe ka vdeke por te na osht ne shprehje “dek
me rend” qe thojin edhe pak a shume na familjarisht jemi kon te pergatiten qe gjyshja ka me
vdeke por edhe kur ka vdeke na sigurisht qe jemi merzite por e kemi dit qe osht proces natyror
edhe osht personi par qe osht afer vdekjes mirepo tash tu e pa qe prinderit jane me ne moshe,
idea qe prinderit kane me vdeke eshte shqetesuese por e kom vrejte qe me kalimin e kohes
kuptohet prej meje edhe une nenvetedije e kuptoj qe ata dikur kane me vdeke edhe osht ma pak
big deal me sa ma shume qe kalojne vjet edhe eshte nje proces qe ne te njejten kohe prinderit
tash psh prinderit qe i kane vdeke shoqerise, dikujt qe i ka vdeke njoni prind ose dyt edhe
menyra qysh e kane vazhdu jeten edhe mu me nje far forme me kane pergatit qe edhe mu neser
ose pasneser kur t’me vdesin prinderit qe edhe une duna me vazhdu njejte edhe duna me qene i
forte edhe vetem mi kuptu qe osht proces natyror edhe me kon falenderues qe gjate kesaj kohe i
kom pas gjalle.
Hulumtuesja: How do you cope with loss in general? Loss ne kuptimin jo veq kur e humb
dikon po edhe nese nuk arrin dishka, nese nuk merr dishka qe e ke dasht, humbje ne
pergjithsi. Qysh reagon ne qato situata?
I12: Zakonisht une funksionoj me…,e kom opsionin dytesore ose tretesore per shkak se e kom
pa qe me kon all in veq me nje send din me kon shume disappointing edhe e kom vrejte qe edhe
me vetedje ose nenvetedije kom fillu me lon edhe rezerva, qe nese nuk me bohet plan A, osht
plan B qe m bohet kshtu qe me loss e kuptoj qe jo cdo send ne jete me patjeter duhet mu fitu, jo
cdo send me patjeter qe ti e don mundet mu realizu edhe pse ka shume motivational speech qe
nese don dishka gjithsesi e mbrrin, une nuk pajtona me qato . Mendoj qe nese don dishka
mundesh mi mbrri ose mundesh mos mi mbrri se ka shume faktore te jashtem qe ti s’mundesh mi
kontrollu qe ndikojne qe ti mos mi mbrri qato. Kshtu qe in general pajtona, ate fazen e
acceptance e kom te shpejte e kuptoj qe nuk u kon edhe vazhdoj me kqyr dishka tjeter qe osht

ose e ngjajshme ose qe me ofron nje far alternative tjeter. Over all I deal well with loss. Por kjo
professional. Me loss kshtu human wise procesi shkon ma kadale por prap edhe me ato pajtona.
Hulumtuesja: Ti u pergjigje edhe ne pytjen tjeter se dojsha me te vet a e sheh najfar lidhje mes
asaj qysh ti deal me loss in general edhe qysh kishe deal psh me humbjen e me te dashurve tu ose
vet me procesin e vdekjes personale per shkak se kur nje person vdes, mendimi jone qe une kom
me vdeke nashta shume shpesh osht edhe ajo qe une skom me ekzistu mo edhe na e kemi te
pamundshme me e paramendu. Por ti po e ndan dmth po e ki ate profesionalen …me plan. Qe e
ki qato always a plan B edhe kete tjetren qe okay me kohe…
I12: Po normal se me njerezit nuk mundesh mi zevendesu qaq lehte, jo lehte po nuk mundesh mi
zevendesu po mundesh mi gjet nje njeri qe mundet me ti jap emocionet pak a shume te
ngjajshme por pajtohesh qe njerezit ndrrojin, nuk ndrrojin 100 perqind po mujin me ndrru ne qasi
pike qe ju dy s’mundeni me kon bashke ose munden mos me kon mo pjese e jetes qe ti prap
duhesh mu pajtu. Ndersa per vdekjen time personale une besoj ne jeten pas vdekjes edhe per mu
qajo osht nje far comfort, edhe e di qe kom me vdeke po e di qe nes-masnes kom me kon ne nje
dimension tjeter, mundet me kon shpirti jam, energjia jeme mundet mu transform.
Hulumtuesja: How would you imagine yourself and others being immortal?
I12: Une mendoj qe s’kemi nevoje shume me mendu se nje pjese shume e madhe e njerezve
mendojin qe jon immortal edhe per qato veprojne ne kto menyra qysh veprojne se sjon shume
long term thinkers edhe mendojin qe qysh osht sot ka mu kon pak a shume krejt jeten e tyne.
Fatkeqesisht osht kjo mirepo nese njerezit ishin kon immortal spo di nashta ishin kon ma shume
selfish,maybe I am not sure, nashta ishin kon nashta edhe ma crazy. Kishin bo sene qe s’bohen
edhe mendoj qe nashta ish kon shume ma destructive per boten se ne momentin qe kishin provu
gjithcka, kishin dasht mi provu jeten gjitha menyrat dmth e kishin provu nashta qysh osht me hi
edhe ne luften e trete e te katert boterore, kishin bo gjithca qe skan bo edhe ishin ardh me nje
pike qe ishin kon apet self-destrucktive, qikjo mendoj qe ish kon.
Hulumtuesja: Faleminderit

Intervista 13 (I13) - djalë, 25 vjeç
Hulumtuesja: Qysh kishe pase me e pershkru, procesin e te qenit gjalle, qysh te bon mu
ndje fakti qe ti jeton?
I13: Varet shume prej botekuptimeve qysh e jeton jeten edhe cka don me than per neve me jetu,
nese ta perkufizon jeta veq me te qenit te gjalle ne aspektin biofiziologjik atehere na kishim me
mendu qe nu ka dhan dishka shume e mire qe duhet me e shfrytezu edhe me e shiju ne
maksimum edhe me e shfrytezu krejt te mirat qe na jep jeta kushtimisht, edhe na bon mu ndi
sikur gjalle, sikur po jeton, sikur po realizon potencialin qe e kemi ama ka shume …me definu
po kjo normal qe ndikon prej botekuptimeve tona jetesore, se cka e konsiderojme jete a e
konsiderojme se tash jemi gjalle apo cka osht kjo bote ku jetojme.
Hulumtuesja: Ty personalisht qysh te bon mu ndje fakti qe je gjalle, qysh te bon mu ndje?
I13: Me bon mu ndje sikur jom tu e kry nje mision hyjnore, qikjo ndjenja ma jep nje far shprese
e gjallerie, nje kurajo me jetu.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe ti i çmon ne jete?
I13: Varet qysh e kuptojne jeten, meqenese une besoj qe njeriu ne kuptim metafiizik ka jetu para
se me ardh ktu, e kjo jete eshte nje dimension i nje realiteti me te larte i cili ka karakter per tej
fizik per nga natyra dhe ashtu siq une kuptoj dhe besoj tu u bazu ne filozofine tradicionale e cila
e merr parasysh realitetin metafizik, besoj se na ne boten platonike ta thom ashtu, kemi jetu edhe
i kemi dhon besen hyjnise qe kur te zbresim ne kete bote, zbritjen ashtu ne thonjza, kemi me arrit
me e realizu premtimin qe e kemi dhon kshtu qe njeriu pasi e ka dhon nje premtim ose bese qe
do e realizoj ne kete bote atehere besoj qe sinqeriteti, besimi, veprat e mira devotshmeria, e
gjitha keto jane senet qe i cmoj me se shumti e ne te njejten kohe i luftoj qe me me arrit mi bo,
mirepo ketu fillon drama njerezore sepse keto koncepte keto sene qe na i cmojme jane veshtire te
realizushme per shkak se jane kriju ne nje dimension tjeter qe per nga natyra eshte pak kaos,
shkakton pikepytje, eshte anksioz, edhe ne kete zbritjen tone eshte nje far lufte per me arrit mi i
rujt qato premtime megjithate me e lidh me pytjen se cilat jane sendet qe i qmon ne jete atehere
sinqeriteti, besnikeria, besimi, dashuria te gjitha keto jane sende qe ja vlen mi jetu edhe duhet mi
luftu per mi arrit.
Hulumtuesja: A mendon qe procesi i jetes dhe procesi i vdekjes e kane nje lidhje njera me
tjetren, pavaresisht qe munden me qene procese te kunderta, a mendon qe kane lidhje
njera me tjetren?
I13: Une mendoj qe ne kete pike ndermjet lidhjes ne mes lindjes dhe vdekjes besoj qe eshte nje
perceptim i gabushem, pse mendoj kshtu sepse ne i veme vdekjes si te kunderten jeten, e une
mendoj qe vdekja nuk e ka te kundert jeten por e ka lindjen e jeta osht ajo qe ska te kundert, osht
vete prezenca, eshte vete universalja qe e eshte e pashueshme, eshte prezente dhe pa fillim e pa
mbarim. E kur na e ndrrojme qasjen edhe konceptin atehere themi se e kunderta e vdekjes s’eshte
jeta por eshte lindja, e ne kete menyre kjo qe ne zakonisht e qujme jete, ne kuptimin filozofik,
eshte vetem nje dimension i jetes. Kshtu qe me nje far kuptimi meqenese mu nderlidh me pytjen
e pare, me (5:49- 5:53 not understandable)…….na bon me harru qendren tone brumin tone, e
kete harrese, kete harrese te zbulimit ne nje dimension hierarkik eshte me i ulet, neve na bon me
nje far menyre qikjo eshte vdekja jone, dmth sa me larg qendres, burimit, sa ma larg te vertetes,
me nje far menyre ekziston nje lloj vdekje edhe ne kete pike mendoj qe takohet jeta dhe vdekja.
Pra qellimi me nje far menyre osht qysh thot nje shprehje e shenjte qe vdis para se te vdesesh, qe
te mos vdesesh kurre, pra gjithe kjo jete e jona e formume ne kete dimension te hapsires te arrij
te qohet nga gjumi ne menyre qe ta kuptoj se njeriu eshte i pavdekshem, mirepo osht qajo
dhimbja edhe largimi edhe harrimii burimit te tij qe e bon me mendu qe ka vdekje, qe vdekja

eshte e frikshme, ballafaqimi i vdekjes eshte i veshtire por siq thot edhe Epikuri: kur vdesim, na
sjemi aty kshtu qe duhet me jetu jeten por me jetu jeten osht me e zbrit jeten poshte, edhe me e
zbrit jeten poshte osht vetem atehere kur na per cdo moment jemi te vetedijshem per burimin
tone edhe esencen tone.
Hulumtuesja: E cka mendon per jeten pas vdekjes?
I13: Mendoj …kam mendime por idene diqysh e kom pak te pshtjellt. Meqenese besoj se kjo
jete ose vdekja nuk ka te kundert jeten por lindjen kjo i bjen qe ka shume dimensione mrena
jetes, jeta pra si universale qe ka dimensione fragmentale qe e perbejne ate. Pra nje here kemi
jetu ne nje bote tjeter, (7:57- 8:00 not understandable)….Qe e ka nje dimension edhe me na pas
pyte neve dikush a beson per jeten pertej qisaj, a kishe jetu ne qat rehatine e … (8:10 not
understandable) thot jo kshtu osht jeta krejte...e tani vjen te nje dimension tjeter kshtu qe eshte
shume e logjikshme me pase dimensione tjera mas ksaj vdekjes tane, biopsikologjike me e qujt
ashtu. Por menyra qysh ka me qene ajo jete pas vdekjes nuk mundet me u verbalizu se osht nje
lloj filozofi e cila osht e pa imagjinueshme qysh ndodh e qysh osht, dmth besoj por qysh do
ndodhemi ne tjeter dimension e kom te paqarte hala mirepo ky mendim qysh do ndodhe nuk ma
shton ankthin por mendimi qe ka, mbon mu ndi mire kshtu qe qysh do manifesohet ajo a do kete
nje dimension tjeter a qysh aty ska rendesi.
Hulumtuesja: E nese dikush te pyt cka osht vdekja, qysh ishe pergjigj?
I13: Si per fillim, eshte harrim i burimit tone ose qenies tone universale sepse qysh thash nese
neve besojme qe nuk ka te kundert jeta atehere vete esenca gjithcka eshte jete, mirepo jemi na
problemi kjo idea jone psikologjike qe t’bon me kuptu sikur senet jane te ndame, jo fragmentare
edhe vijim me nje far lloji te gabimit te perceptimit edhe besojme qe ka jete e kshtu po sa me larg
burimit, si me thon burimi osht me simbolizu me driten ndersa largimi nga burimi eshte erresira,
ne menyre simbolike vdekja pra asocon me erresiren e na kur jetojme ne erresire besojme se
kemi nje lloj vdekje ose diqka e panjohur qofte ankth, sepse ankthi ndaj vdekjes eshte esenca
jone mirepo kur ti e kupton qe nuk osht problemi qe erresira eshte e kunderta e drites por
mungese e drites keshtu qe sa ma larg prezences se drites, qaq ma shume i perjetojme gjerat si
vdekje prandaj eshte ajo shprehja qe thash me vdeke para se me vdeke, ne kete erresiren tone te
brendshme qe e projekton mendja jone me e shu, qe me mbiekzsitu mbi ekzistencen e vertet e
reale, mos me ra pre e iluzionit te mendjes.
Hulumtuesja: A te kujtohet me nje nder herat e para kur je ballafaqu me procesin e
vdekejejs qofte dikujt te aferm ose dikujt q eka qene ne lagje edhe a ta ka spjegu dikush
cka osht vdekja kur ke qene me i vogel.
I13: Ne traditen tone menqenese ne kemi nje tradite fetare e religjioze, atehere vdekja eshte
shpjegu me teper me terma religjioz, dmth nuk eshte shpjegu me kuptimin shkencore por si
femije na kan thon qe e ka marre zoti ne qiell e ka qu, psh ka vdeke dikush… ku osht gjyshi, ku
osht gjyshja ose filan filani, zoti e ka marre e ka qu ne qiell. Me kujtohet nashta jo une po prej
perceptimit te vllaut tem kur gjyshi ka vdeke, ai vazhddimisht ka perdore hapa edhe e pytke vllau
jem ju e keni myt gjyshin se nuk ja keni jap hapat, thuti se na kemi me shku tash te vorret me ja
qu hapat edhe ai ngjallet, nje far prirje me besu ne ringjallje te tij. Mirepo kryesisht ka qene qe
zoti e ka marr, edhe e ka pase nje element tjeter kur kane qene kto netet e mdhaja qe jon ne
traditat fetare, edhe na thojshin qe shuni sonte se mundet me ardh gjyshi ne dritare edhe duheni
me nejt urt.
Hulumtuesja: Edhe qysh je ndje me kete spjegim?
I13: Po diqysh, sdi nje far e mbaj mend aty me vizualizohet, te shporeti ka qene nje hapsire edhe
hijsha e kqyrsha mos osht aty edhe ish nje far lloj gzimi e shprese qe ka mu ringjalle. Kshtu pak

a shume por ideja se zoti qe (12:48- 12:53 not understandable )… edhe ajo ska qene shume e
qarte por per moshen tone ka qene e shpjegushme edhe shume shpjegushme ne menyre pozitive,
pa urrejtje, qe diqka super e larte po na merr qe osht i mire edhe ai neve na kthen neve dikur pra
nuk ka qene si diqka uh qka boj, shkoj edhe me mbet si vdekje tragjike dmth ky spjegim
tradicional i gjysheve e gjyshave tane na ka ndiku pozitivisht qe na me e perceptu si diqka jo
shume te keqe vdekjen por si hyjnore.
Hulumtuesja: A e diskuton najher me shoke ose te aferm procesin e vdekjes? A diskutohet
najher?
I13: Prej se ne udhetimin filozofik kom fillu me rezonu ne gjera e posaqerisht edhe per vdekjen
atehere edhe vdekja ka qene teme e pashmangshme edhe njerezit zakonisht kane frike prej
vdekjes edhe s’kane deshire mu ballafaqu me kete ndjenjen mirepo sikur nje far terapie ose nje
far psikologjie se qysh na i vleresojme na situatat qysh na i kuptojme, masnej ndikon ne
emocionet edhe ne fjalet tona ne raport me diqka. E meqenese une e kom pas nje prirje
metafizike e filozofike per vdekjen sikur ka ndiku me ma hek ankthin ndaj vdekjes, qe mos me
e pa si te frikshme, por si nje lloj harrese per burimin tone te esences per mbi burimin tone te
drites. Edhe nese une e shoh qe me veten teme kom ankth te vdekjes nje far menyre une e di me
vetedijen teme qe sa je ne harrese, e me vyn nje lloj rikthimi ne presence te hyjnores per me ja
arrit me ri-fitu ate jeten e amshueshme edhe ne kete dimension. Ndersa ne raport me shoke edhe
ata kane botekuptime tjera, me rigjid e dogmatik se do kete nje jete pas vdekjes, se do
gjykohemi, se do dalim para zotit, do ndeshkohemi per t’kqijat, do shperblehemi per t’mirat, e
keshtu me rradhe. Sosht qe edhe une s’kom mendime te tilla, mirepo trajten se qysh do ndodh e
kemi ndertu ashtu bashke, qashtu dogmatike, une besoj se kto jon me shume te karakterit
simbolik.
Hulumtuesja:E nese najher e gjen veten tu mendu per vdekjen personale, qysh e
ballafaqon kete ide? Cilan jane emocionet dhe mendimet tua per vdekjen personale?
I13: Si fillim edhe nashta osht e pamundshme kur e mendon mbi filozofine mbi vdekjen mos me
e pase edhe imazhin mbi vdekjen tende. Ka situata qe nise e mendon per funeralin tend, e
paramendon vdekjen tende, kur ti sje cka kish pas me ndodh perreth teje, edhe e kom nje ndjenje
frike sikur shkova, mbeta, po i la do tjere tu u knaq e veq une s’jom aty, e pak osht e dhimbshme
kjo ndarja prej te afermve, prej ngrohtesise, prej rehatllekut qe e ke pase prej miqesise e shokve,
sikur ti po shkon …. (not understable) miqte po kthehen po kajin per ty e kjo e kajtnja e tyne per
ty me nje far menyre te dhemb pak se edhe ata po merziten per ty e keshtu me rradhe, pra eshte e
pamundshme mos me e vizualizu kete send, apo kupton?
Hulumtuesja: E pse mendon se njerezit frikesohen prej vdekjes?
I13: Po besoj qe eshte pikerisht qajo, paraprakisht moskuptimi i jetes e tani kur nuk e kupton
jeten ashtu siq eshte ne vetevete atehere vazhdimisht nis e frikesohesh per vdekjen per shkak se
edhe kur ti e kupton jeten si dishka universale dhe e amshueshme edhe nese nuk do ta kupton
vdekjen si te kunderten e jetes atehere ky perkufizim kish me e shliru njeriun prej ankthit ndaj
vdekjes, me nis faktin qe me pas qasje krejte ndryshe per jeten dhe vdekjen. Njerezit i tuten per
shkak se eshte e pashmangshme osht brenda natyres njerezore ky instikti i jetes dhe i vdekjes
(missing 2 seconds)...edhe ne kuptimin psikologjik te psikoanalizes.. Thanatosi… (missing 2-3
seconds) .Edhe me terma ekzistencialist eshte nje lloj pamundesie me qene autentik me veten
tone, na bijme pre e te tjereve ne nje far menyre tjetri eshte ferri dhe neve na shkakton vdekjen
tone ne kuptimin filozofik.
Hulumtuesja: Ti e krijon kend?

I13: Jo thash se tjetri eshte ferri…se qashtu eshte edhe ekzistencializmi i Sartit qe tjetri eshte
ferri. Sepse kjo rrjedh nga nje botekuptim qe kur ne zbresim ne kete bote qellimi jone eshte te
jemi autentik edhe sa me autentik jemi, aq me shume je ti tu jetu jeten ndersa sa me shume
zbresim ne ato elemente qe na kane parapri neve psh element si familja, kultura, shoqeria nese na
e lejojme veten me u bo produkt te rrethanave te jetes ne nje far menyre jemi tu e jetu nje stil
vdekje. Na njerezit vazhdimisht kqyrim me shku, mu bo familje, fise, kombe parti pra nje lloj
tendence me e shu ankthin e vdekjes si pjese e grupit tjeter, me e bashkenda ankthin e vdekjes
me te tjeret, se veq kshtu me nje far menyre thu s jom vetem por jon edhe kta tjert. ( 19:2519:30 not understandable). E kjo eshte nje far menyre vdekja qe i shkakton ankth njeriut. (19:
33- 19:54 not understandable). Edhe ne nivel fiziologjik, krejte kto frika e ankthi e kto ne
esence jane frike ndaj vdekjes, frike se po shuhesh, frike se ti me nuk je.
Hulumtuesja: Perspektivat kulturore vs gjenetike. Cila eshte perspektiva jote? A mendon
se eshte e lindur apo mund edhe te instalohet?
I13: Me e gjyky tash, qysh mi nderlidhe kto se ne te dyjat ka elemente pozitive qe duhet mi
nderlidhe. Ne esence eshte perspektiva evolutive per shkak se nga natyra njeriu don me mbijetu
edhe gjithmone kjo tendenca me mbijetu, tendenca me bo dishka osht me nje far menyre mi ike
ankthit te vdekjes, mi ike ankthit qe po shuhem, mbijetesa si e kundert e asaj qe mu shue. Mirepo
ne anen tjeter normat, kultura , religjioni e keshtu me rradhe e kane bo vdekjen tragjike se jane
mundu mi kriju nje frike nga vdekja tu u bazu ne (21:31- 21:33 not understandable) formimin e
tij kulturore e esencial e keshtu me rradhe.mirepo nese nisemi nga nje perspektive qe une e kom
me shume respect, ato me ekzistencialiste i bjen qe njeriu nga natyra don me jetu edhe e ndjen ne
vetevete pra qe osht me e realizu veten, pra qe don me e realizu ate energjine e vet pro jetes
mirepo ne pamundesi te realizimit te kesaj energjie atehere del vdekja si mungese e realizimit te
jetes, e nese do te pyesim se kush po e pengon kete realizim te vetes qe per nga natyra po osht
pro jetes atehere i bjen qe bash normat , shoqeria, kombet izmat e kto po jon faktoret ngulfates te
cilet po e pengojne realizimin e esences saj i cili ne esence eshte pro vdekjes. Pra qe ka
nderlidhje ndermejt dy perspektiva, bashkeveprojne ato. Sepse njeriu nese per nga natyra don
me mbijetu ne aspektin evolutiv, po edhe ne aspektin ekzistencialist qe eshte i prirun me e
realizu veten e vet po edhe ne ate humanist me e e realizu potencialit e vet, po jon kto rrethanat e
jashtme qe po bohen si faktor ngulfates per me e realizu kete energji pro jetes, kshtu qe mesiguri
ka nderlidhje mes kto dyjave ose nje lloj bashkeveprimi.
Hulumtuesja: Qysh mendon se njerezit tjere ne shoqeri, sidomos ne kulturen tone, qysh
ballafaqohen me vdekjen kur ju vdes dikush, do me thone a ka ndonje faze qe ata e kalojne
deri sa e pranojne ose a mendon qe ritualet tona qe jane pak me te zgjatura, te pamet e kto
qysh ndikojne qato te njerezit te cilet e hupin diku edhe ne ballafqim me vdekjen e qatij
personi?
I13: 23:39: 23:44 (not understandable) besoj se shoqeria jone ne mase te madhe mbi 90
perqind eshte shoqeri religjioze edhe vdekja ne kuptimin religjioz eshte nje prej elementeve e
cila eshte e deshmume edhe ne aspektin psikologjik qe aty ku eshte prezent feja ballafaqimi me
vdekjen eshte shume ne nivel me te mire, pra eshte me i shendetshem per shkak se feja i ofron
disa alternativa te jetes pas vdekjes te parajses, te faljes, te meshires se zotit, pastaj te kuptimit
qe kemi ardh prej zotit dhe kthehemi tek ai pra jane krejte kta faktore pozitiv qe (missing) me
mireqenien psikologjike edhe ballafaqimin sa me te qendrushem me vdekje. Gjithashtu edhe
ritualet, pra ritin na mundemi me e kuptu si diqka primitive qe ju ka dhon shoqerise moderne
mirepo pikerisht eshte ritual i cili dmth e ka karakterin simbolik me tregu diqka pertej fizikes,
pra secili ritual kallxon nje diqka shume me hyjnore edhe te gjitha ato zbatime te ritualeve tona

me nje far menyre ndikojne me e shkarku qat ankthin tone. Edhe besoj qe shoqeria jone me qene
se eshte religjioze eshte shum e rendesishme qe ky religjion ndikon pozitivisht ne ballafaqimin
tone me vdekjen. Besoj qe me ate pjesen e shoqerise qe munden me kon jo besimtare besoj se
ballafaqimi me vdekjen eshte shume me i veshtire per shkak mungeses se ritualeve per shkak te
botekuptimit qe nuk ka kurgjo, me trupin shuhet gjithcka e keshtu me rradhe.
Hulumtuesja: Per me u kthy prap tek koncepti i vdekjes personale, cka kish pas me te
mungu e se shumti, edhe per cka kishe pas me qene falenderues?
I13: Cka me kish mungu? Hmm…ku me dit mer …se jam ne asi faza personalisht ku , kur ka
ndodh ai shkeputja mes atij realitetit te trupit, tem, ndjenjave te mija edhe asaj fazes racionale e
botekuptimeve..si me than…une muj me than dishka racionalisht e filozofikisht mirepo nese do
ta pyetja trurin tem atehere besoj qe kish pas me ndje mungesen e dikujt, prezencen e dikujt e
keshtu me rradhe. Meqenese per nga natyra une jam njeri social edhe boj shume per shoqeri,
besoj qe sendi qe kish pas mem mungu me se shumti jane njerezit e mi te dashur, shoqeria jeme
te cilen e kaloj shumicen e kohes me ta. Diskutoj mbi vdekjen mirepo ne te njejten kohe qysh
thash me heret jane pikerisht ata qe ma ulin ankthin e vdekjes per shkak se ma plotesojne
gjendjen e perkatesise, ne nje far menyre (26:46- 26:52- not understandable). Keshtu qe dmth
shoqeria osht ajo qe kish pas mem mungu me se shumti.
Hulumtuesja: Cka per shembull per procesin e vdekjes se njerezve me te dashur tu, a e
mendon ndonjehere si ide ose a ballafaqohesh me ate ide?
I13: Mem vdeke dikush i dashur? Kto muj me e lidhe me pyetjen paraprake qe thash shoqeria
eshte e rendesishme…ne netet kur kaloj shume mire me ata, e mendoj te kunderten, cka nese kta
kishin me vdeke, cka kish me ndodh me mu edhe qaty fillon ajo …ne menyre te pavetedijshme ai
evolcuioni i trupit e godet jeten qe ne mungese te tyne jeta do t ishte shume e zbehte, shume e
vakte, shume pa ngjyra edhe do te ishte shume e merzitshme per mu. Per shkak se nese e shohim
si burim pro jetes si shoqeria, ne mungese te tyre automatikisht na kthehemi ne nje lloj burimi jojetes…si nje lloj vdekje edhe per ty.
Hulumtuesja: Ju si person qysh perballeni me humbjen, jo tek procesi i vdekjes por nese
nuk arrin diqka, nese nuk tu ka plotesu nje deshire, nese ska shku diqka qysh e ke
planifiku, qysh ballafqohesh me kete humbje ose disfate?
I13: 28:30- 28:39 (not understandable)...une personalisht e diagnostifikoj veten si person erotik
edhe qe situatat i kalon me shume konflikte e keshtu me rradhe mirepo mendoj se kom bo pak
progres ne kete pike edhe faktori qe ma ka ofru kete progres eshte evoluimi i qasjeve te mia mbi
jeten ne pergjithsi. Ma pare shume i kom perjetu rende, i kom perjetu veshtire edhe u kon shume
e veshtire per mu me e mendu humbjen e tjetrit por e kom kuptu qe mu per shkak te atij rrenjes
ekzistencialiste, ne kur lindim individualitetin tone e shkrijme tek grupi, edhe me nje far menyre
na jemi, kur jane edhe ata, e na s jemi kur sjane ata, dmth nje far humbje e vetes ose shkrirje e
vetes ne turme. 29:44- 29:49 (not understandable) e me evoluimin e qasjeve te mia fiozofike
rreth jetes e kom kuptu qe vetja jeme osht krejt cka duhet, eshte tersia edhe njeriut i 29: 54- 29:
58 (not understandable). Kur ti e kupton qe vdekja eshte tersia e kupton qe gjithcka qe ndodh
jashte eshte nje veq nje lloj refleksioni, nje lloj si ai botekuptimi i Heraklitit pra se i vetmi send i
pandryshueshem eshte ndryshimi…gjithcka eshte ne ndryshim te vazhdueshem, dhe na nuk
duhet me u kap, ne kuptimin nuk duhet me i posedu sendet e jashtme se cdo tendence per per
posedim eshte nje vuajtje e re. Por edhe kur e posedojme prap na sjell vujtje, per shkak se cdo
deshire e re e sjell vuajtjen e re edhe cdo vuajtje e re e sjell deshiren e re. Edhe nese na
leshohemi vazhdimisht per mi kap krejt deshirat tona, i bjen qe na kemi me jetu ton jeten ne
vujtje. Pra gjithcka qe eshte e jashtme dhe e ndryshueshme, eshte ne ndryshim konstant, pra nuk

duhet me u kap ne ndryshimin por duhet me na mjaftu vetevetja keshtu qe na kur e ndertojme nje
koncept te tille qe gjithcka e jashme eshte ne ndryshim konstant na nuk duhet me kriju raport
posedimi por raport pohimi me ta, ne kuptimin qe kur ti e nderton nje qasje te tille atehere
automatikisht ne dinamikat e tua psikologjike nis e lulezon diqka tjeter pra sendet nisen me u bo
jo shume materiale qe dojim me u posedu e qe lumturia varet prej posedimit te materiales, por
ndertohet nje lloj kultivimi e shijimi i te jashtmes pra gjithcka vjen, e shijon edhe kalon pra duhet
me kuptu qe qellimi nuk osht me e posedu por me sherby, me bo hyzmet , (31:59- 32:02 not
understandable).. .edhe ne shoqeri duhet edhe ne raporte intime ne gjithcka tjeter… pra puna
eshte qe te mos ndertojme raporte posedimi por raporte sherbimi.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu veten ose te tjeret tu qene te pavdekshem? Qysh e kishe
perceptu boten me qene te gjithe te pavdekshem?
I13: Vallahi nje far kaosi i madh… kshtu qe meqenese besoj qe ish bo nje kaos atehere besoj qe
vdekja eshte nje lloj …
Hulumtuesja: Cka m’fal? A po mendon urtesi…nuk po degjohesh.. Urtesi a po thu?
I13: Eshte nje lloj urtesi e madhe kish me qene kur e mendon pra vdekjen, kur e mendon qe ska
me vdeke askush atehere kisha me e kuptu kete kaosin e botes, qe kish me qene shume tmerr e
kur e kupton qe na jemi te vdekshem atehere e kupton qe vdekja eshte urtesia, qe nese nuk do te
vdisshim do te behej hala me kaos.
Hulumtuesja: Faleminderit shume.
I13: Hiq kurgjo.

Intervista 14 (I14)- djalë, 29 vjeç
Hulumtuesja: Si kishe pase me e pershkru faktin qe ti je gjalle, qe je pjese e kesaj jete edhe
e ketij universi?
I14: Mu m’doket eksperience shume shume e veqante me ekzistu edhe e preferoj shume…edhe
kom qef qe ekzistoj. E shoh shume si te veqante ekzistencen edhe kom fol edhe me njerez tjere,
ka njerez qe mdoket interesant qe thojin ashtu nashta ma mire mos me pas ekzistu e une e kom
krejt ashtu te kunderten e asaj, nashta jom shume optimist sa i perket ekzistences.
Hulumtuesja: E qysh te bon mu ndje perveq se i veqante, fakti qe ti nashta e ke pase
mundesine per me qene pjese e kesaj jete?
I14: Definitivisht ndihna shume special per shkak se kan vyt me ndodh teper teper procese
kozmike me qene na ktu edhe mdoket osht kshtu nje once in a lifetime po ne ne kontekst krejt
tjeter kozmik, kshtu qe mdoket dishka qe kemi me kalu veq nje here ne to edhe mdoket nje fat i
jashtezakonshem me qene alive edhe me qene don me thone pjese e ekzistences.
Hulumtuesja: Cilat jane disa prej sendeve qe i qmon ose cherish ne jete?
I14: Me pelqen me tentu me qene i permbushur, mendoj qe evolucioni na ka dhon emocione
pozitive per me qene qikjo ekzistence bearable por prap nuk mendoj qe mjaftojne veq me perjetu
nje emocion pozitiv qaty per qaty afatshkurte m’pelqen me tentu me gjet nje far balance qe
t’permbushe ne menyre me afatgjate edhe qikjo nashta permbushja e bon jeten me ja vlet me
jetu.
Hulumtuesja: Qysh mendon qe procesi i jetes edhe i vdekjes jane te lidhun njona me tjetren ne
nje far forme pavaresisht qe jane procese te kunderta, po a mendon qe ka ndonje nderlidhje?
I14: Po nese e kqyrim veq ka ana evolucionare ose biologjike kisha thon qe gjith shkon bashke
edhe po mendoj it’s the way it is osht interesant per shkak se na kerkush nuk e dijim pse jemi
qetu, vijim jetojim edhe ne fund vdesim edhe nese e pershkrujme qikaq operacionalisht si proces
te doket teper absurd por ne anen tjeter nashta vdekja e bon interesant jeten se kur e din qe e ki
jeten e limitune atehere tenton me e vleresu shume ma shume. Nashta t’kishim jetu ne kohe
infinite ish kon hala ma absurde se sa qe osht tash kshtu qe mendoj qe osht nje far kontrasti qe i
jep kuptim do me thon vdekja i jep kuptim jetes ne kete rast edhe pa to nashta ish kon hala ma
absurd se qe osht tash.
Hulumtuesja: Cka mendon per jeten pas vdekjes?
I14: Kom besu perpara per shkak se kom qene ma shume religjioz edhe pse skom qene dogmatic
po kom qene me shume gjithmone ka kjo ana spirituale mirepo tash e kom pas edhe nje periudhe
mas asaj qe kom qene shume ne anen e kundert qe kom besu qe ska jete pas vdekjes edhe jom
kon okej me Qat send. Qetash osht veshtire me fol per to se kerkush ska kurrfare evidence po
sidoqofte e kom vrejte qe veq perceptimi i jetes pas vdekjes ka shume rendesi ne qet jeten qe
jemi tu jetu tash na njerezit, tu u bazu qysh e perceptojne a ka jete pas vdekjes apo jo e jetojne
jeten ndryshe, nashta dikush e shfrytezon ma mire e dikush ma keq. Sido qe te jete, nashta
qendrimi i jam qetash osht qe nuk e di a ka po nashta kisha pase qef me pase.
Hulumtuesja: Nese dikush t’kish pyt per shembull cka eshte vdekja, qofte ndonje me i
vogel, bashkemoshatar ose ne pergjithsi, cila kish pas me qene perspektiva jote, qysh kishe
pase me ja spjegu dikujt?
I14: Une personalisht e preferoj nje qasje direkte ashtu, kisha thon qe osht ashtu stopimi i
ekzistences, perfundimi i ekzistences, nuk e kisha zgjate me shume. Tu u var prej personit, tu u
var prej perspektives e mentalitetit te tij ose saj kisha tentu nashta pak me shku ne qat drejtim,po

krejt tu u var prej saj. Perndryshe qasja jeme kish pase me qene shume direkte, e kisha pershkru
shume direkt.
Hulumtuesja: Edhe kur po thu stopim i ekzistences, qysh te bon mu ndje ky fakt?
I14: E kom pas nje periudhe me heret kur kom besu qe ska jete pas vdekjes, edhe qikjo po
mbetet jeta e vetme qe e kena, kom nis me perjetu si nje far frike per shkak qe mu ka dok ashtu
qe uee qetash me bo mem shkel kerri edhe mem myt its over? Edhe nuk m’bojke mu ndje mire.
Sido qofte cka kom vrejte personalisht osht qe qajo vjen pak edhe nashta kur je jo i lumtur ne
pergjithsi prej jetes edhe e kom pa nashta…besoj qe ka edhe studime per kete fakt, po une e kom
pa prej jetes teme personale qe sa ma shume kom qene i palumtur, qaq ma shume me ka shqetesu
fakti i vdekjes, e sa ma shume e kunderta, ma pak m ka shqetesu. Edhe qetash osht tum shqetesu
jashtezakonisht pak, menifar menyre e kom perqafu kete fakt edhe nuk mdoket dishka ashtu, po
menoj shume rralle po edhe kur po mendoj ashtu emocionalisht absolutisht nuk po kaplona prej
asaj ndjesie por po osht mendim i thate qe osht nje proces qe krejte e kalojne edhe nuk pom
shqeteson as afer qysh ka dite mem shqetesu ne nje kohe te caktune.
Hulumtuesja: A te kujtohet nashta jo bash moment ii pare po nje nder rastet e para kur je
ekspozu ndaj procesit te vdekjes edhe a ta ka spjegu dikush se zakonisht ten a ose kudo ne
bote menyra qysh na spjegohet kur vdeks dikush jon menyra te ndryshme, ka shku ne
qiell, ka shku te yjet, e ka marre zoti…dmth ka shpjegime te ndryshme. Cfar eksperience e
keni pase ju ne kete aspekt?
I14: Une jom rrit ne nje familje pak a shume religjioze edhe shpjegimet kane qene te bazune
krejtesisht ne religjon. Kshtu qe ka qene ajo qe asnjehere s duhet me ju frikesu vdekjes per shkak
se ekziston jeta pas vdekjes edhe me nifar menyre besoj qe qajo m ka dhone dhe siguri, se paku
kur kom qene i vogel s jom preokupu me vdekjen hiq se e kom pas nje ide qe skoa mu kry me
qikaq edhe pernime qajo ma ka dhon nje far sigurie edhe mendoj qe edhe per njerezt qe besojne
ose nuk besojne nes e ekane nje far ideje ose nifar besimi per jeten pas vdekjes mundet me ndodh
qe i bon ma pak anksioz ne lidhje me kete qeshtje edhe e shoh si benefit dmth qato pse kom besu
ne femijerine e hershme..e shoh si benefit.
Hulumtuesja: A e mban mend nashta moshen kur je ekspozu ne keto mendime ose te nje
procesi te vdekjes se nje te afermi ose diku tjeter ku ki degju?
I14: Une ende nuk jom ballafqu me vdekjen e nje personi shume te afert do me thone zakonisht
ka vdeke dikush qe skom qene shume i lidhur emocionalisht kshtu qe nuk me ka ra me perjetu
nje vdekje direkte qe njerezit i trondite. Nuk jom ballafqu me nje vdekje direkte por gjithmone
kom pas qef me mendu per qeshtje te tilla ekzistenciale kshtu qe mendoj, s muj me thon mesiguri
por mendoj se kom qene koxha i vogel kur kom mendu per qeshtje te tilla por skom qene i
prekur emocionalisht shume.
Hulumtuesja: A e diskuton najher per kete teme me shoqeri ose te aferm edhe nashta cfare
vibes merr prej qasaj?
I14: Absolutisht qe po, ndonjehere me shume e ndonjehere me pak varet edhe prej personit por
ne pergjithsi kisha thon qe po, kom qef me diskutu per gjithcka sidomos per tema me te thella
ekzistenciale edhe vdekja osht definitivisht njera prej tyne. E tash tu u bazu prej periudhes teme
t’jetes ku kom qendru, biseda ka marre kahje te ndryshme, tu u bazu edhe prej gjendjes teme
emocionale biseda ka mujt me pas ton me te zymte ose te trishte, perndryshe tash kur diskutoj
mdoket qe osht bisede kogja pozitive ne anen tjeter edhe aspak nuk m’provokon po mdoket edhe
me personat qe jemi tu fol mdoket qe osht teme e zakonshme edhe bile muj me thon njefar
menyre konstruktive se nashta ne fund dalim prej qasaj ma pozitiv se sa qe kena fillu.

Hulumtuesja: Zakonisht ne hulumtime te ndryshme kur bisdeohet, ose vet fakti me mendu
per vdekjen ose me fol per vdekjen nashta theksohet frika prej vdekjes qe osht diqka te
cilen njerezit nuk e njohin edhe per kete arsye nashta they approach in different ways. Pse
mendon qe ne pergjithsi njerezit frikesohen prej vdekjes?
I14: Osht bash qajo qe e permende, frika ndaj te panjohures sepse jemi msu prej se e njohim
veten me ekzistu, edhe krejt cka dijim na osht me ekzistu edhe jo ekzistenca osht gjendja qe mas
pakti mujim me njoft edhe jemi nashta nuk osht shume individuale, njerzimi e ka pak te instalune
qito nashta friken prej sendeve te panjohura edhe mendoj qe osht send shume natyral…hmm
qikaq po mendoj.
Hulumtuesja: Nese najher edhe pse ti e permende qe zakonisht ki qef me mendu per ksi
tema ekzistenciale edhe ki qef me diskutu me tjeret, ne kete aspekt nese e gjen veten tu e
mendu vdekjen tone personale, cfare mendime e ndjesi ki per ate proces?
I14: Asnjehere nuk e di qe e kom paramendu vdekjen teme ne menyre eksplicite, nashta osht
ndonje mekanizem mbrojtes sjam i sigurte, po sido qe te jete nuk e kom pas nje kurreshtje ose
shtytje per me paramendu vdekjen teme qysh kish mu dok ose kur ka me ndodh ose diqka te tille,
sinqerisht sjam i preokupuar me detale te qasaj. Ma shume mendoj ne ate aspektin general, qysh
kish qene mos me ekzistu, po jo specifikat kshtu qysh kish mujt me ndodh qajo.
Hulumtuesja: Zakonisht jane dy perspektiva kur flasim per friken ndaj vdekjes edhe njona
perspektive thot se frika ndaj vdekjes eshte diqka e lindun, mundet me qene ne gjene ose
prej evolucionit qe trupi vazhdimisht don me mbijetu e njona perspektive mundet me thon
jo frika ndaj vdekjes instalohet prej vete kultures. Cila eshte perspektiva jote ne baze te
ketyre te dyjave?
I14: Sa i perket pytjeve te tilla a eshte gjenetike a kulturoe, une gjithmone mendoj qe cdo send
osht miks dmth nuk pe di sa me perqindje po mendoj qe gjithmone nje perqindje eshte gjenetike
e nje perqindje kulturore kshtu qe s’menoj qe osht perjashtim edhe rasti i ankthit ose frikes ndaj
vdekjes. Mendoj qe definitivisht nje pjese besoj qe ish dashte me qene gjenetike per shkak se
evolucioni na ka instalu me plot sene tu marr parasysh edhe tendencen me mbijetu edhe
rrjedhimisht besoj qe cdo organizem tenton me e mirembajte veten edhe mos me shku ne
zhdukje, tek e e fundit tu i shpernda edhe gjenet. Por ne anen tjeter mendoj qe osht edhe kulturoe
qe trashegohet prej gjenerates ne gjenerate permes gjuhes edhe osht e perforcune edhe
gjenetikisht edhe kulturalisht.
Hulumtuesja: Per mu nderlidhe me kulturen, na i kemi disa rituale kur dikush vdes edhe
cfar mendimi ki per kto rituale tona, per menyren qysh na ballafaqohemi me vdekjen, me
vdekjen e nje personi per shembull?
I14: Kaniher mdoken ritualet pak te ekzagjerume, pak artificiale por tu e marr parasysh qe
kultura e tradita funksionon ne menyra te tilla dmth ekziston nje set i riteve te caktune qe e
percjellin njerin ne cdo proces te jetes se tij menoj qe osht okej. Perpara mu kan dok hala ma
absurde e qesharake se qetash po nashta edhe me kohe kane ndiku qe qitash mi pa ma normale
qato edhe nuk me irritojne qysh m kan irritu ma perpara. Ende me doken te panevojshme por ne
anen tjeter m’vjen mire kur i shoh njerezit e bashkun edhe ashtu tu tentu me e tejkalu qat situate
se bashku mendoj qe osht shume ma e lehte se sa me tentu me e kalu veq vet kshtu qe e shoh
edhe anen pozitive te ksaj.
Hulumtuesja: Cka per shembull per procesin e vdekjes te njerezve tu me te dashur, qysh te
bon mu ndje si proces?
I14: Mendoj qe m’kish bo mu ndje kogja keq se ende nuk jom ballafaqu me vdekje qe m’ka
lekund shume se nuk ka ndodh ndonje vdekje qe ka qene shume e afert mirepo i kom te gjitha

arsyet me besu qe nuk kish qene aspak e lehte per mu. Po nuk mendoj qe mundet qaq shume me
ndiku te une sa mos me mujt me funksionu mirepo e di qe m kish vyt nje proces me tejkalu, por
besoj qe kish qene nje proces qe e kisha tejkalu.
Hulumtuesja: Ne procesin e vdekjes tende personale, cka kish pas me te mungu me se
shumti nese kishe vdeke edhe per cka kishe me qene falenderues?
I14: Gjitha momentet e mira qe kom pas ne jete edhe ato qe mendoj qe kom me pase ne te
ardhmen se qysh thash ne fillim e cmoj jeten shume edhe m pelqen, jom optimist kisha mujt me
thon. Sdi sa paraqitna para njerezve tjere ose sdi sa mujin me pa qato por une veten thellesisht e
perceptoj te tille edhe qetash e kom nje far dhembshurie kur e mendoj qe ka me ardh nje kohe qe
ki mu shkepute prej jetes edhe te gjitha eksperiencave pozitive qe ti jep. Dikush e sheh edhe
nashta fatkeqesisht ka pase me shume gjate jetes, nese e qet ne balance ka pase me shume
eksperienca negative se pozitive per shkak se mendoj qe pastaj prej asaj menoj qe prej qasaj
varet shume edhe qysh ki me interpretu qito ne fund por sa i perket mu personalisht, mu m
dhimet qe kam me pase nje shkeputje prej saj.
Hulumtuesja: Gjeneralisht qysh ballafaqohesh me humbjen, jo te nje personi por humbjen
ne pergjithsi, kur nuk arrin diqka, nje qellim te caktun, kur nuk pranohesh diku ne
pergjithsi qysh e percepton humbjen ndaj diqkahit?
I14: Gjithmone tentoj me e perqafu edhe mendoj qe osht menyra me racionale e mundshme per
mu ballafaqu me humbje per shkak se nese reziston qaq ma shume qajo rezistence ka met lendu
ty. Kshtu qe mendoj qe sa ma pak rezistojme edhe sa me shume e perqafojme qat proces edhe
nese osht i humbjes, kena me pas ma lehte.
Hulumtuesja: A po mendon qe mundet mu relate pak a shume kjo pergjigja jote tash me
menyren qysh ti ballafaqohesh me humbjen ne pergjithsi ne kuptimin qysh ti po
ballafaqohesh edhe me procesin e vdekjes personale, ndoshta perceptimin tend dhe te
vdekjes se personave me te dashur? A ka ndonje lidhje?
I14: Absolutisht qe ka. Nashta krejt pergjigjet qe i kom dhon deri tash jon sill pak rreth qisaj
perqafimit te ideve te frikshme se mendoj qe gjithmone idete e frikshme jane me te lehta te
perballushme nese i perqafon. Kom pas rast te ndonje ankthi qe mu ka shfaq prej mos
ekzistences ose diqka e tille por menyra me e besushme me dal prej qasaj ka qene veq dorzimi
ndaj saj. Absolutisht s’muj me bo kurgjo me e ndreq edhe osht okej. Edhe qikjo m ka liru shume
definitivisht.
Hulumtuesja: A kishe mujt me e imagjinu veten ose tjeret tu qene te pavdekshem? Qysh e
kishe perceptu boten tu qene all immortals?
I14: Qikjo eshte nje teme qe shume jom marr me to per shkak se kur e kom pas periudhen qe jom
frikesu prej vdekjes pata nise shume me lexu per menyrat e zgjatjes se jetes qofte biologjike ose
artificiale edhe kom mendu shume nese kish mujt vetedija jone me u transferu ne sisteme
kompjuterike edhe me jetu pergjithmone edhe ka teori te ndryshme mundet me ndodh qe ne te
ardhmen ka me pas ma shume progres ktu edhe pernime nuk me doket me e pamundshme me u
arrit jetegatesia infinite nashta. Edhe pse thuhet qe universi ska me jetu gjithmone kshtu qe edhe
na nese kemi me arrit permes teknologjise me zgjate jeten mundet me ndodh qe ne fund prap me
u shu gjithcka, dmth nuk kemi me mujt perfundimisht mi ike qisaj por mu me doket fascionuse
qeto ide edhe mendoj shpesh per menyrat praktike qysh kish mujt me ekzistu qikjo
pavdekshmeria, osht teme qe shpesh mendoj per to.
Hulumtuesja: Do te thote, ju kish pelqy fakti me qene te pavdekshem…

I14: M’ka pelqy me shume se qetash, qetash ma lehte m’vjen edhe e vrej e pom doket ma
interesant se sa ma shume qe kom nis me pranu vdekjen si proces natyror qaq ma pak jom tu u
preokupu me qato tema se spo kom mo nevoje pom doket ka qene krejt nje far nevoje
emocionale mi gjet vetes siguri ashtu. Ama mu kish dok interesant se paku me mujt me zgjedh
me jetu ma gjate ose diqka te tille, definitivisht mu kish dok shume interesant.
Hulumtuesja: Faleminderit
I14: Ska perse, ke kenaqesi.

Intervista 15 (I15) - djalë, 26 vjeç
Hulumtuesja: Si e percepton ose qysh kishe mujt mi pershkru qet procesin qe ti je gjalle,
qe je njeri qe jeton ne qet planet edhe qe je pjese e universit?
I15: Si me thon…per mu kallxu tamon realisht nje 50 perqindsh si me thon te asej vetedijes teme
qe jom tu jetu e tu ekzistu e marr edhe prej njerezve, diqysh ne komunikim, foli dal e shoh qe
edhe ata i kane te njejtat ndjenja, nashta te njejta problem edhe kena sene te ndryshme edhe te
perbashketa dmth qiky 50 perqindshi qe e di qe veq pse edhe tjeret i perjetojne qato sene qe edhe
une i perjetoj, edhe qajo me bon me mendu qe edhe une ekzistoj si ata, masnej qaj 50 perqindshi
tjeter osht vetja jeme edhe ai komunkimi i brendshem me veten e me mendimet e mia. Hi e
mendoj cap, cap, cap do me thon me tru temin e ndryshoj gati krejt boten po kur ta kqyri jashte
bota ska ndryshu kurgjo, dmth jemi dy entitete te ndryshme po une jetoj ne qet bote e ne qet
realitet.
Hulumtuesja: E qysh te bon mu ndi qajo qe ti je pjese e ksaj?
I15:Kaniher m bon mu ndi qe nashta jemi pak special masi e kemi nje nivel me te larte te
vetedijes tu e krahasu me gjallesa tjera edhe kaniher m’bon me mendu qe jemi ne loje edhe jemi
si me thon ja personazh, ja aktor, ja lojtar te qisej edhe m bon si me thon, m’bon mu ndi mire qe
jom ka e shoh edhe jom ka jetoj.
Hulumtuesja: Cilat jon disa prej sendve qe ti i cmon e i vlereson shume ne jete?
I15: Mendimi…do te thote qiky mekanizmi jone me mendu e qe osht burimi i gjithqkafit.
Mendimi, njerezit, qiky raporti me njerezit qe rrijim qe komunikojme na bon ashtu me kon…mos
mu ndi vetem. Edhe shpresa per me jetu edhe ma mire dmth na jetojme po jetojme ne disa
kushte, i kena disa limite tash fatkeqesisht e kemi paren qe na shperthen qato limite, edhe qe
shumica e njerezve mendojne po edhe une mendoj qe i ki shtu qata kufij per mi shiju jeten ma
shume. Po apet po kthena te qaj mendimi se nese e ki kapacitetin, inteligjencen edhe mendimin,
mundesh mi shty qata kufij per mi shiju jeten ne maksimumin tend. Dmth osht me qene i
shendoshe maspari menderisht edhe me pase njerez, si ti ki qito dyja, vjen edhe parja qajo qe po
thom une mi shty limitet e mi shiju jeten.
Hulumtuesja: A mendon qe fakti qe ne jetojme edhe procesi i jetes ka lidhje me procesin e
vdekjes?
I15: Mendoj…Per mi ra shkurt, vdekja osht produkt i jetes ne fund te fundit, si me thon game
over vjen ne fund edhe mendoj qe osht produkt, vdekja osht produkt final i jetes. Osht si me thon
i vetmi send absolut qe e dijim na e qajo t’bon me mendu dishka se kurgjo …krejt jane opsione
te hapura po veq qaty ska opsion. Dmth osht me nje far forme edhe qaty na duhet mu pajtu edhe
mi dit qe osht send normal edhe une kajher thom shyqyr qe osht…se si me thon dikur duhet me
perfundu. Edhe nese je multi multi milioner ose edhe nese ti sje milioner po edhe baben e ki
milioner pergjegjesite edhe obiligimet jon te baba dmth ti veq po e then (po e shijon). Edhe

qashtu duhet me perfundu edhe osht kogja mire m pelqen, edhe me lshu rend, edhe nese na
pelqen kjo jete , ky realitet edhe pse kemi kajt e kemi kesh, jemi merzit, jemi gezu, kemi pas
vdekje, lindje, vita t’ri, dikush tjeter duhet mi perjetu mas teje, me lshu ti vend, qe ai mu dashuru,
me bo fmije edhe ai. Me ja shkel naj kerr fmine e vet, me ja dit edhe seneve tjera qe i ka pase
para se mi ndodh qajo, shkurt mi rry jeta… mi q’ jeta vlla…edhe me kalu mire edhe krejt. Kane
shume lidhje kto dyja nuk jane te shkeputura.
Hulumtuesja: A mendon se ka jete pas vdekjes?
I15: Jo, jo une personalisht nuk mendoj. Une mendoj qe koncepti i jetes pas vdekjes ka dal si
mekanizem mbrojtes shoqeror dmth nje far strukture shoqerore qe ton e kane jetu nje far ankthi i
asgjejes edhe e kan bo nje far dielli pavetedije, ose dikush e ka jap qit idene mas vdekjes edhe
automatikisht t’bon ty me mendu qe skoka veq qikjo po paska edhe tjeter edhe show koka tu ece
hala. Une mendoj qe krejt shka osht, osht qikjo se psh kushdo qe e ka programu kto zoti,
gjenetika ose natyra e ka programu me nje forme shume te shkelqyeshme qe ne fund me rezoltu
me vdekje se psh kur je i vogel i ki mendimet e vobekta, e kur ja nis e pjekesh pak mendon qe e
ki kap. E kur pjekesh ma shume e ki pa qe nuk e ke kap hiq asnje send ne jete, dinamiken nuk e
kupton hiq. Kur plakesh mundohesh mi bo nje permbledhje po edhe qat permbledhje qe e bon
nuk te doket e mjaftushme edhe e sheh qe nuk te mjafton veq nje jete me e kuptu jeten. Shtoje
edhe ksaj friken e ankthin a thu shka ndodh masnej a kena me jetu e qesi edhe njerezit e kan lon
opsionin e lire: po ka jete pas vdekjes edhe i liron kjo njerezit nga ankthi.
Hulumtuesja: Qysh ja kishe spjegu dikujt procesin e vdekjes?
I15: Nese du mu bo realist, nese jom tu ja spjegu psh nje personi te gjenerates teme ose ma
t’madh, Ja kisha spjegu ne menyren me te thjeshte te mundshme. Spo di naj fjale ma konkrete se
tap rrap, kapercimi prej jetes ne vdekje osht tap rrap, qel e mshel syte… dmth sa osht nje
shkrepje e aperatit fotografik qaq e shoh levizjen prej gjendjes jetes alive , gjalle edhe i vdekur,
jo jete. E nese ja kisha kallxu nje fmise isha mundu me ja spjegu ma mire po edhe ja kisha lon
opsionin e jetes mas vdekjes, nuk e kisha traumatizu me fillim mi kallxu shka mendoj realisht, ja
kisha lon nashta nje fare interesante te menyres qysh ai masnej mundet me manovru ose
manipulu me qat mendim mi kqyr shka me bo, po nuk ja kisha kallxu tap rrap, ose si gjysa e
vdekjes…
Hulumtuesja: A e mban mend kur ki fillu me mendu per procesin e vdekjes, kush ta ka
spjegu?
I15: Kur i kom pas 6 vjeq...jo edhe ma i ri ashta 4 vjeq i kom pas kur me ka vdeke gjyshja ka
baba po nuk e kom kuptu qysh osht procesi i vdekjes po e kom mendu qe po shkon diku, me ate
opsionin qe mundet mu kthy e kur m ka vdeke ne moshen 6 vjeq gjyshja ka nana, pata arrite mi
kuptu qe po shkon dika por pa kthim. Dmth gjate moshes 6 vjeq e kom ndi procesin per vdekjen
edhe mu ka dok interesant po kryesisht e kom mendu qe osht dishka me shku diku.
Hulumtuesja: Kur po thu osht dishka me shku diku, a ta ka spjegu dikush a ke ardh vet ne
kete perfundim?
I15: Tash me sa pom kujtohet, me gjase ma ka spjegu dikush ja e kom ni prej motres ose na ka
spjegu mama por nuk ma merr mendja qe kom arrit me bo naj asocim vet.
Hulumtuesja: A e diskuton najher si proces me shoqerine tone ose me te afermit?
I15: Jo nuk e diskutoj…ne 95 perqind te rasteve nuk e diskutoj.
Hulumtuesja: E pse mendon qe nashta fakti pse nuk e diskutoj kete proces, a e ki ndonje
mendim rreth ksaj pse mundem me diskutu shume sende tjera e vdekjen nuk e diskutojme
shume?

I15: Une mendoj se e kemi nje far…dmth ne rrethanat tona ku jetojme perqindja e sendeve
t’mira me senet e kqija, po e thom kshtu si pamundsia, mos realizimi i deshirave diku qendrojne
50 me 50 ose 49 me 51 ose najher 48 me 52, varion dmth jena mesatar ne aspektin se sa thithim
senet e mira prej jetes edhe sa i thithim t’kqijat dmth jemi 50 me 50. Nje jete e lumtur besoj qe
duhet me kon 80 me 20 per t’mirat e per kete arsye mendoj se na i shmangim temat qe jane me
vdekjen per mi marre ma shume kenaqesine edhe mi eliminu dhimbjen edhe senet qe s’jon t
mira. Tek e fundit, po kthena qaty nashta qe…e kom ndi nje pergjigje prej njerezve se edhe mu
m’ka interesu kjo pergjigje edhe u kon : man s’ki shka i bon, vdes tap rrap edhe nuk di…ski shka
i bon, shkado qe ki bo ki bo, edhe kushdo qe je kon ,je kon, edhe sa t’dush na folim po nuk
ndryshojme kurgjo, se osht qaj absoluti, i vetmi send absolut osht vdekja. Edhe i shmangen
njerezit se e shohin qe osht rruge qorre edhe nuk ka asnje fakt mu marr me ato, veq mundemi me
spekulu.
Hulumtuesja: Fakti qe na nuk bisedojme per procesin e vdekjes ose per shembull edhe
hulumtimet e ndryshme kur kallzojin per vdekjen osht se njerezit frikesohen prej vdekjes,
pavaresisht qe njerezit mujin me pas perspektiva te ndyshme, dikush mundet mu frikesu e
dikush jo, secili i ka mendimet e veta, por nese ndalemi ne ate se njerezit firkesohen, pse
mendon qe njerezit i frikesohen vdekjes?
I15: Mendoj qe njera pjese eshte ata qe frikesohen prej vdekejs edhe jane njerez fetar edhe jon
njerez qe jon rrit ne ato ambiente ku shperblimi i jetes mas vdekjes vjen si pasoje e qisej jetes qe
e ki bo qitu do te thot qisej sprove, qisej qe i thojim jete, ata e llogarisin si sprove edhe munden
mu tut prej ndeshkimit, do te thot ky mindseti fetar. Kjo pjesa tjeter qe s’jon fetar besoj se
frikesohen se me mendimet e veta mujin me arrit deri ne piken ku nuk dijin mo shka mundet me
kone dhe qajo gjendja e mos dijes shka mundet me kone dhe e qasej pjeses se asgjese nashta i
bon mu ndi shume keq edhe kryesisht nuk shkojne ka ai bunar, qe ne fund nuk i dihet ne fund te
pusit shka ka, mundet me kon ai ankthi ekzistencial mos me mujt mi kap tripat.
Hulumtuesja:Nese e mendon vdekjen personale, cfare qasje ose cfare mendime e ndjenja te
vijin ne mendje kur e mendon si proces?
I15: Nese kisha vdek qitash, qitash mu kish dhimt ma pak, nuk e di pse amo kur ta mendoj
vdekjen nese kisha vdeke si shumica e njerezve qe vdesin ka mosha 65 ose 75 mu kish dhimt
vetja ma shume sdi pse. Nashta e mendoj qe kom mu martu me bo fmije edhe si me thon jon kry
shumica…mendimet qe jon nis gjate ton jetes i kom shku deri ka 80 perqindshi i qasaj qe mendoj
per to, mdoket qe vdes pa ju qit vulen qityne e qato masnej t vyn edhe nje jete qe mi kuptu sa ma
mire qat realitet, e ti e sheh qe ski mo shume jete. E qitash psh jom ma i gatshem me vdeke nuk e
di pse, qitash nuk m’dhimet shume nashta qe jo mi ri, edhe mendoj ma thjeshte ma konkret edhe
i kom 26 vjeq e po muj mi paramenu shka mundet me ndodh ne qet dyfishin e qisaj qe e kom
kalu, dmth edhe pak ma zor edhe zor edhe ma shume kenaqesi, ma shume pavaresi, ma shume
privatesi ma shume sene qe ti don mi bo, ki liri po edhe pergjegjesi ma teper. Amo nuk e besoj
qe m kish ndrru edhe nese isha kon 70 vjeq qikjo menyra qysh mendoj qitash. Nese kisha nis mu
tut isha shku ka modeli fetar, shka duhet me bo mu bo mire? Me bo mire. Qe shka t’kom, po boj
mire. Po nuk e besoj, e besoj qe kapercimi prej jetes ne vdekje ka me kon tap rrap, nuk ka, osht
thjeshte nje proces, nuk ka jete pas vdekjes, vjen dikush tjeter edhe ai ka mu ballafqu me krejt
kto.
Hulumtuesja: Zakonisht jane dy perspektiva qe jane pak ma te famshme, njera
perspektive thot se vete frika ndaj vdekjes eshte e lindun, eshte ne gjene e disa munden me
thon qe frika ndaj vdekjes eshte konstrukt social, e ka instalu kultura. Cka mendon per kto
perspektiva?

I15: Kisha shku me te dyten.
Hulumtuesja: Don me thon qe friken e vdekjes e ka instalu kultura, ne cfar forma per
shembull?
Qasjen e pare kisha mujt mi qujt si nje pjese e tokes qe eshte dhe i punun, qajo osht gjenetika
jone. Psh.hyp ne katin e tete edhe krejt gjenet tuja thojin mu largu prej rrezikut se mundesh me
vdeke, osht dishka keq edhe krejte organizmi jone eshte pro jetes qajo eshte dheu, shka ndodh
mas vdekjes eshte qajo fara, qysh tha ti osht konstrukt social mundesh me shku…bon mire, bon
keq..s’bon me asi se kur vdes shkon ne ferr, a po e din. Dmth qajo dheu edhe fara, pa u kon dheu
nje far qasje organizmit tone pro jetes nuk kish mujt me mbi edhe qajo struktura shoqerore,
konstrukti shoqeror po njona pa tjetren s bon por ka pase vend dmth ne qat dhe qe me u mbjell
qat far. Dmth jon dyjat po shka i kemi maru na vdekjes me mend, duhet me anu ose kisha me anu
ka qasja e dyte, se skemi fakte edhe prej mungeses se fakteve duhet me spekulu edhe prej
spekulimeve ndaj vdekjes, bile tash qe po e mendoj prej spekulimeve ndaj vdekjes, njerezit e
jetojne jeten llogarite sa osht e felle kjo konstrukti shoqeror per vdekje. Feja psh osht qajo fara,
dikush e jeton komplet jeten veq mu shperbly mas vdekjes edhe mi ike ferrit mu ndeshku.
Llogarite e jeton krejt jeten veq ne baze te mendimit ose spekulimit te nje grupi te caktun. Kisha
shku me te dyten.
Hulumtuesja: Per mu nderlidh me kto, fakti qysh njerezit i qasen vdekjes a mendon qe ose
cfar mendimi ki qysh lidhne kto dyja, qe menyra qysh une po i qasna vdekjes, po ma
determinojka qysh une jetoj.
I15: Po pajtona plotesisht.
Hulumtuesja: Deri tash ti e tregove perspektiven tone per vdekjen, tu bazu ne kulturen
tone shqiptare, qysh mendon qe njerezit tjere e perceptojne vdekjen. Qysh ballafaqohen
me vdekjen si proces, a kane ndonje mekanizem mbrojtes?
I15: Apet i kisha nda qashtu, ata qe jon fetar luten per personin qe u dek ishalla ka bo t mira,
ishalla ne gjenet, edhe i urojne anetaret e familjes per personin qe ka vdek ishalla ka shku ne
gjenet. E tregojne naj storie qe lidhet me nej far aprovimi te te mirave te personit qe i ka bo, po
edhe ju japin durim anetareve te tjere per mi kapercy sa ma lehte psh humbjen e nje anetari te
familjes. Psh i thojin..ka shku nje njeri edhe zoti i ka thon shko merrma nje dru te gjate e te
holle, ma t mirin qe e gjen se pom vyn, edhe ai tipi ka shku ne mal, kqyre nje dege spo i doket
mire, e kqyr nje dege tjeter e tjeter deri sa e gjen nje te drejte e t’gate si vizore, t’mire edhe e then
edhe ja qon zotit: qe zot ma t’miren qe e gjeta. E zoti ja kthen e pse bash kshtu te drejte? Po i thot
ti m tha, ti je zoti e morra ma t’mire. E zoti thot per qet arsye edhe une i morra ma t’mirt. E
kallzojin kete storie me ju shtu sabrin qe qaj person qe u vdek…se psh edhe zoti din me na
surprizu, e merr dikon qe osht ne fillime te jetes, 20 vjeq nuk njihet per ndonje gabim trashanik,
kjo pak ta devijon po populli jone, komuniteti jone ka shume histori qe kallzojin qe t’mirt i merr
zoti, per mi kallxu qato. E qysh e marrin? Do e kane ate perspektiven fetare, thojin u shku me nje
vend me te mire, nese u kon i vjeter thojin ka lshu ran, nese osht burr thojin nona t’len jetim jo
baba, nese osht non osht ma zor, ma e ron se ka fmije te vegjel, i gjinden te afermit e kena tradite
psh 40 dite me nejt mysafert ne shtepi ku ka ndodh vdekja e qe une mendoj se osht metode e
mire se kur m’ka vdeke baba e kom pa qe nese ishim kon veq na t’pestit n shpi pa na ardh
kerkush, edhe pse me ngulmim s’dojsha me ardh shum vet, ma perzijshin punen, masnej e kom
kuptu qe osht shume mire, ata jon kon nje far bensedini social edhe her njoni her tjetri, hajde po
bojme dishka edhe pse me shkojshin nerva ato 40 dite si me thon me qata njerez, ndikun ne fakt
me kapercy 40 dite, e mu mu doken si 4 dite. Por kur kane kalu 40 dite u bon nje muj e gjysme
masnej ti vetit i jepshe saber qe ti po pret qe nje muj e gjysme po ska mo kurgjo, u kry ka vdeke

e duhesh mu pajtu. Mendoj qe osht mire 40 ditshi me shku te te afermit e qatij qe ka vdeke,
perspektive tjeter spo di…secili ku do qe edhe cfaredo qasje qe e ka ne fund krejt takohen me nje
pike ne fjalen skemi shka me bo, jeta vazdon edhe qajo osht vula, hajde qarkullojme se u
merzitem edhe vdekje e ron e krejt po ski shka bon.
Hulumtuesja: E cka per procesin e vdekjes se njerezve tu me te dashur? Qysh i qasesh
qasaj nese ti e mendon?
I15: Ne momentin qe vdes dikush i aferm ne kete rast dyve na ka vdeke baba, e ki me te lehte
edhe shume ma shpejte e kupton, nashta me bo me te ndodh prap me nje anetare tjeter doket ma
ron se kur e krahason me tjeret ka shoqe ose shok qe hala nuk i ka vdeke kerkush e ti i ki perjetu
dy her po je me i pergatiten, ma lehte e perballon, edhe ma t’fort t’bon. T’bon si me thon mi
kuptu shume me thelle qe nuk ki kohe me thon si per pergjegjesite si per senet qe duhesh mi bo
psh punen pi llogaris si pergjegjesi ose familjen, femijet ose ka njerez qe presin hajt se kur bona
30 vjeq pjekna ose kur bona ma i madh merrna ma seriozisht me kto sene. E sheh qe ski kohe se i
ki pesu dy disfata pa kthim, ski deal me to edhe e sheh qe ski kohe e duhesh me qarkullu se ne
qat liste nashta pak ma vone je edhe ti kshtu qe kape krejte shka don mi marr, edhe thuje ato shka
po don mi thon se nuk ki kohe.
Hulutmesja:A me tregon qysh perballesh me humbjen, gjeneralisht jo vetem me humbjen
me vdeke dikush po kshtu kur hup dishka, nuk arrin dishka qysh e perballon humbjen?
Cfare tipi i personit je kur perballesh me humbje?
I15: E perjetoj keq, e per qe e di qe e perjetoj keq per shembull nje pune nuk ja nisi pa e dite qe i
kom gjasat e mira mos mi pesu qat humbje se e di qe qajo humbje mundet mem demoralizu
shume. E di qe osht thenie e mire: 1000 her kom deshtuar, por e kom msu qe ne qato rruge e kom
msu qe s’duhet me shku, dmth osht prap fitore per mu, po une s’jom qasi personi. Ma teper jom
person qe e llogarise mire dishka per mi marr gjithsesi fitoren e nese i kom gjasat ma t’vogla nuk
i hi se e di qe deshperona, nuk me motivon humbja per mi jap zor, bile m’bon ma teper
indiferent.
Hulumtuesja: E a po mundesh mu nderlidh me qet procesin e vdekjes, me menyren qysh ti
po e percepton edhe me menyren qysh ti po ballafaqohesh me humbje?
I15: Po ka mundesi, qe sa dashta me t’thon se per qato qe osht humbje e sigurte vdekja, une jom
indifferent, nuk merrna me to se osht humbje e sigurte edhe nuk i jap zor, si me thon shume
nashta ne jete, nashta…hej prit nimaaa se kogja shume paska mundesi qe po…don me thone
paska shume lidhje. Veq pse e shoh humbje te sigurte vdekjen une s merrna me to po ne te
njejten kohe nuk i jap zor edhe mi bo jeten teme ma t mire, se ne fund te fundit e di qe e merr ato
shka asi...e merr kenaqesine edhe kryhet. Krejt boten me ma jap, mem thon krejte bota osht e
jotja, ka mundesi qe te une nuk ndryshon kurgjo, apet nashta 1 ose 2 perqind i kisha bo senet ma
ndryshe se sa qe i boj qitash. Nese qetash e blej nje kifle 30 cent e di qe krejt bota osht e jemja,
kisha shku ne restaurant se e di qe e kom pa pare, bota osht e jemja po apet nuk kisha shku mi
marr 100 pice perniheri. Apet nuk ka ndonje dallim, po pytjen qe ma bone ti besoj qe paska
shume lidhje.
Hulumtuesja: A e kishe imagjinu bota me kon me njerez te pavdekshem? Qysh e kishe
imagjinu jeten nese ishim kon krejt te pavdekshem?
I15: Kaos… kaos edhe ish si me thon masi ishin bo 100 vitet e para, ish marr vesh kush osht
kllika e botes, ne 200 vitet e para ma merr mendja qe qajo kllika e botes se besoj qe ish largu
njoni ose e kish pesu ndonje disfate, ishin kalu edhe 300 ose 400 vjet edhe prap kishin qene te
njejtit njerez, ish nda pozita me opozite, opozita tu e luftu poziten, ata ishin kap edhe ma teper,
ish bo kaos per me e mbrri qat privilegjin e udheheqesit te botes edhe besoj qe kish pas veq lufta

nese e mendojme qe jemi te pavdekshem por jemi t mytshem. A nese ish mundu me na myt
dikush por nuk ishim myt atehere…po apet bre ish bo kaos. Nuk bon si me thon me nejt
gjithmone nje kungull mbi uje, ai duhet me sharru dikur, duhet me ndrru senet se kur nuk vdesim
na, nuk ndrrojne senet, ishin shku tu u topite mendimet. Atij ju kishin bo 300 vjet qe osht tu e
thon nje send, ne 300 vjet me qat tru qe e ka qaj njeri jon 200 sene qe ja aprovojin e 100 qe ja
kundershtojne po ai nuk e merr parasysh, thot kom kalu 300 vjet ne qet sen edhe qiky send osht
kshtu, nuk heki dore prej qesaj, po osht edhe tjetri qe i ka 300 vjet qe nuk dore ne dishka tjeter
edhe qetu lind kaosi, se secili nuk hek dore prej eksperiencave te veta qe qashtu osht, edhe ish bo
kaos.
Hulumtuesja: Faleminderit
I15: Ska perse.

